

































































The  importance  of  hydrogen  as  an  appealing  energy  vector,  due  to  its  high  efficiency  and 
environment‐friendly  use  in  Fuel  Cells,  is  nowadays  well  recognized  and  documented. 
Nevertheless, in spite of several research activities in this field, the large‐scale production of H2 
is  still  a  challenging  issue  in  view  of  the  possible  transition  to  an H2‐based  economy.  In  this 
context,  the  development  of materials  capable  of  acting  as multi‐functional  platforms  for  the 
sustainable generation, though representing a strategic target, is still far from being completely 
satisfied.  In  order  to  make  feasible  the  dream  of  utilizing  sunlight  for  sustainable  energy 
production, it is of paramount importance to develop catalytic systems that are not affected by 
leaching  or  poisoning  phenomena  and  possess  a  high  photonic  efficiency,  in  particular  upon 
visible activation. Heterogeneous catalysis  is a key area that  can help solving this  issue. Using 
the tools offered by nanotechnology, the tailored preparation of nanoarchitectures can lead to 
the obtainment of photocatalytic materials that show remarkably better performance than that 
currently  achievable  even with  state‐of‐the‐art materials.  The main  focus  of  this  thesis  is  the 
preparation of such tailored photoactive materials and their characterization in order to obtain 
catalysts  that are active and stable  for  the sustainable photocatalytic hydrogen production by 
photoreforming of biomass derived compounds as raw materials. 
Different synthetic approaches are developed in  this work to achieve the above mentioned 
scopes.  The  materials  were  prepared  either  in  the  form  of  nanopowders  with  controlled 
morphology or of supported nanostructures. Embedding approach,  in which preformed metal 
nanoparticles  are  encapsulated  in  porous  titania,  and photodeposition  of metal  nanoparticles 
over  preformed  tailored  supporting  titania  were  investigated  for  nanopowder  materials. 
Different  oxide‐based  materials  were  synthesized  by  Chemical  Vapor  Deposition  (CVD)  and 
Plasma enhanced‐CVD for the supported systems. The CVD route is compatible with large‐scale 
production,  to  prepare metal  oxide  nanostructures  on  Si  (100),  enabling  the  resulting metal 
oxide phase composition and nanoscale organization to be controlled by simple variation of the 
growth  temperature.  In  addition,  and  more  interestingly,  the  photocatalytic  production  of 
hydrogen on the supported catalysts upon irradiation with UV and even visible light proved that 
the  control  of  the  system morphogenesis  is  crucial  to  obtain  good  performances  even  in  the 
absence of TiO2.  
The results obtained represent an  important step  forward  in  the exploration of new active 
nanosystems  for  the  conversion  of  solar  light  into  storable  chemical  energy.  All  the  findings 















for  a  variety  of  purposes,  has  registered  a  remarkable  increase.  Beside  being widely 
used  in  various  industrial  processes,1, 2  hydrogen  has  emerged  as  a  strategic  energy 





Nowadays,  nearly  95 %  of  hydrogen  is  produced  from  fossil  fuels,  mainly  by 
methane  steam  reforming,  an  unsustainable  process  on  a  long  term  scale.  As  a 
consequence,  great  efforts  are  currently  devoted  to  its  production  starting  from 
renewable  resources,4  for  instance  by  biomass  catalytic  steam  reforming/gasification 
and  photoelectrochemical  or  enzymatic  approaches.6‐14  Nevertheless,  these  methods 
suffer  from severe  limitations associated  to  low efficiency/high energy demand,  since 
they require the use of harsh operating conditions. On the other hand, photoactivated 
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routes,  though  far  from  large‐scale  industrial  application,  are  extremely  promising  as 
alternative  hydrogen  preparation  strategies.  In  fact,  they  can  ultimately  enable  to 
exploit  sunlight,  an  infinite  energy  source,  to  obtain  hydrogen  from natural  products, 
such as water or biomasses. 
Photocatalytic  reactions  can  be  classified  into  ‘‘down‐hill’’  and  ‘‘up‐hill’’ 










The key  feature of a photocatalytic process  is  the presence of  a  semiconductor 
material  with  a  band  gap  Eg,17  in  which,  upon  illumination  with  radiation  having  an 
energy  Eg,  the  promotion  of  an  electron  (e‐)  from  the  valence  band  (VB)  to  the 
conduction band (CB) takes place. Concomitantly, the formation of a positive hole (h+) 
in  the  VB  occurs.  Photogenerated  electrons  and  holes  can  either  undergo  undesired 
recombination or migrate to the system surface, where they can initiate reactions with 
adsorbed  species.  Whereas  holes  in  the  VB  are  powerful  oxidizing  species  that  can 
produce hydroxyl radicals (OH•) from the reaction with H2O, photogenerated electrons 
in  the  CB  are  directly  involved  in  H2  production.  For  this  process  to  occur,  the 
semiconductor CB edge must be more negative  than  the H+ → H2  reduction potential 
[E(H+/H2)  =  0.00  V with  respect  to  normal  hydrogen  electrode  (NHE)  at  pH  =  0].  In 






























hence be considered as guidance only.  In  fact, as new nanomaterials are explored,  the 
presence  of  size  effects,  inducing  an  upward/downward  shift  of  the  CB/VB  edges, 




Since  the  pioneering  work  of  Fujishima  and  Honda,28  who  first  demonstrated 
water  splitting  into H2  and O2  by  a  photoinduced  process,  enormous  research  efforts 
have  been  devoted  to  the  design  of  active  and  stable  photocatalysts  capable  of 
producing hydrogen under UV and, ultimately, Vis activation.21 To this regard, various 
semiconducting  systems,  such  as  sulfides,  oxysulfides,  oxynitrides,  have  been 
considered.21, 23, 29 Nevertheless, metal oxide semiconductors show superior  long‐term 
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stability  and  corrosion  resistance,  and,  as  a  result,  they  have  been  much  more 
investigated.21, 30 Among them, the most popular is undoubtedly titania (TiO2), that has 
been the object of intensive studies.31  
An  open  problem  for  such  systems  is  related  to  the  fact  that  they  generally 
absorb  in  the  UV  spectral  range,  accounting  only  for  3‐4  %  of  the  incident  solar 
radiation. As a consequence, a great attention has been devoted to the development of 
suitable  semiconducting  systems  adsorbing  light  in  the  Vis  range,  in  view  of  a  really 
sustainable H2 production.32, 33  




between  photogenerated  electrons  and  holes.  In  order  to  minimize  the  former,  the 








metals  (NM;  Pt,  Pd,  Au,…),  transition  metal  oxides  (RuO2,  IrO2,  NiO,  …),  sulphides 
(MoS2,….),  able  to act as electron or hole  traps, has been proposed.33 The presence of 
supported metal nanoparticles that have surface plasmon resonance bands can further 
enhance  the  photoreactivity  under  visible  irradiation  as  a  result  of  increased  light 
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absorption.39‐41  Nishijima  et  al.39  reported  surface‐plasmon‐assisted  photocurrent 
generation  by  near‐infrared  radiation  with  use  of  Au  nanorods  and  TiO2  systems. 
Similarly,  photosensitization  of  titania  by  small  gold  nanoparticles  was  reported  by 
Corma et al.40 An alternative attractive   approach is the addition to water of sacrificial 
agents.37  In particular,  the  latter  can  irreversibly  react with photogenerated holes  (or 
OH• radicals derived  from h+ reaction with H2O), undergoing an easier oxidation  than 
water, with  a  concomitant H2  production  by  photogenerated  e‐ much  higher  than  for 
pure water splitting. 
To date, many sacrificial reactants, both  inorganic, such as H2S, S2‐/SO32‐, Br‐,  I‐, 
CN‐,  Fe2+,  Ce3+,  …  and  organic,  such  as  alcohols,  acids,  aldehydes,  sugars,  have  been 
proposed  for  hydrogen  generation.33,  42  In  particular,  when  oxygenate  molecules 
(ethanol, glucose, glycerol … ) are used as sustainable sacrificial agents, photoreforming 
processes can accompany water splitting  (Figure 1.4), and, depending on  the adopted 



















The  latter  route  combines  the  photocatalytic  splitting  of  water  with  the  light‐
induced oxidation of organic substrates into a single process that takes place at ambient 
conditions.45  Photoreforming  is  a  much  less  explored  route  for  obtaining  H2  from 
oxygenates, such as alcohols, or from biomass extracts and wastes.46, 47 Nevertheless, it 
presents  significant and attractive advantages  in  terms of photoenergy  conversion.  In 
fact, conventional reforming routes to produce hydrogen typically require high reaction 




Many  oxygenate  molecules,  mostly  derived  from  biomasses  (sugar,  starch, 
vegetable oils,  lignocellulosic crops, algae fuels,…), have been tested for H2 production 
by these routes.21 Among them, the species obtained by the hydrolysis of lignocellulosic 
materials  are  particularly  important.  In  these  cases,  a  significant  fraction  of  the 
generated  CO2  can  be  taken  up  by  plants  during  their  growth.  One  additional  key 
advantage  is  the  possibility  to  interrupt  the  process  at  the  desired  stage,  with  the 
selective production of important chemicals through clean and sustainable routes.51‐53  
An aspect of great importance for technological applications, which has not been 
adequately  considered  in  the  scientific  literature  up  to  date,  concerns  photocatalyst 












deactivation.  At  variance  with  traditional  heterogeneous  catalysts  operating  under 
conditions  of  medium  to  high  temperature,  photocatalysts  work  close  to  room 
temperature,  making  sintering  phenomena  generally  negligible.  On  the  other  hand, 
surface  poisoning  is  a  frequent  reason  for  the  observed  deactivation.  In  particular, 
photocatalysts  that do not  completely oxidize  sacrificial agents  to CO2  can  lead  to  the 





For  photocatalytic  processes,  a  set  of  key  parameters  is  usually  employed  to 
quantitatively  characterize  the  efficiency  in  substrate  conversion.54  Such  efficiency, 
defined  in photochemistry by  the quantum yield Φ,  is based on  the knowledge of  the 
number of photons with a particular wavelength absorbed by the system. Whereas this 




internal  surface  of  the  irradiation  window,  has  been  introduced  in  heterogeneous 
photocatalysis. In addition, whereas the term yield can be only used for excitation with 
monochromatic photons (i.e., with energy  in the wavelength range between λ and λ + 




(i)  It  is  of  fundamental  importance  to  monitor  the  initial  rate  of  reactant 





 8    






(vi)  The  emission  spectrum  of  the  adopted  polychromatic  source  and  the 
absorption  spectrum  of  the  substrate  must  be  taken  into  account.  In  addition,  the 
absorbed radiation contribution should be properly determined. 


















between  the  quantum  or  photocatalytic  efficiency  and  the  specific  solar  irradiation 
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conditions  (such  as  the  standard  Air  Mass  1.5  or  Air  Mass  0)  might  offer  additional 
interesting information on the performances of the most promising materials. 
As a matter of fact, methanol is largely used as sacrificial agent in photocatalysis, 
being  an  attractive model  compound  for  its  high  reactivity,  structural  simplicity  and 
absence of C‐C bonds. These aspects enable an easier investigation of reaction pathways 
and  limit  photocatalyst  deactivation  phenomena  due  to  surface  adsorption  of  partial 
oxidation  byproducts.  Nevertheless,  methanol  is  not  a  preferred  choice  in  terms  of 
sustainability. In fact, despite that methanol can be obtained from bio‐syngas, produced 
for  instance  during  biomass  gasification,  its  production  is  still  largely  accomplished 
from  fossil  fuels,  in  particular methane.  As  a  consequence,  the  attention will  be  also 
dedicated to other compounds, which are already largely produced from biomasses. For 







limited  attention  has  been  dedicated  to  photodegradation mechanisms  of  oxygenates 
over oxide semiconductors, which are still the object of debates. In the case of TiO2, the 
most  studied  semiconductor,  the  main  oxidizing  species  are  reported  to  be  free  or 
trapped holes, OH• radicals, O2•‐ and 1O2, as well as H2O2 and O2.31, 60 While in some cases 




Several  studies  revealed  that both shallowly and deeply  trapped holes exist on 
the  photocatalyst  surface,62,  63  despite  their  exact  chemical  nature  is  still  an  open 
question and their mutual content directly depends both on the catalyst nature and the 
adopted  experimental  conditions.  Shallowly  trapped  holes  can  show  reactivity  and 
mobility comparable to free ones, reacting thus very rapidly with chemisorbed species. 
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For  a  given molecule,  the  predominance  of  physisorption  vs.  chemisorption  is 
significantly affected by the environment and, in particular, by the presence of water or 
oxidation  byproducts.  To  this  regard,  Nosaka  et  al.  demonstrated  the  competitive 
adsorption between CH3CH2OH and H2O on TiO2 photocatalysts by NMR analyses.65 In a 
similar way, Wang et al. investigated the interaction of methanol and water with TiO2 by 
means  of  in‐situ  sum  frequency  generation  (SFG),  a  highly  sensitive  surface 
characterization  technique.66  Upon  using  pure  methanol  vapor  in  contact  with  TiO2, 
both  molecular  methanol  and  methoxide  were  detected.  The  former  one  was  still 
present after water addition, whereas chemisorbed methoxide signals disappeared and 
were  reversibly  recovered  upon  H2O  removal.  These  data  indicate  that  methanol 
oxidation  pathway  is  directly  dependent  on  the  H2O/CH3OH  ratio.  In  addition,  the 








methanol  and  ethanol.  Specifically,  in  the  case  of  suspended  powders,  the  organic 
compound oxidation and the concomitant reduction (of oxygen or protons in aerated or  
de‐aerated  systems,  respectively)  take  place  on  different  areas  of  the  photocatalyst 
surface.  In  particular,  two  mechanisms  were  proposed  for  the  anodic  methanol 
oxidation. The first one consists in the direct oxidation by holes of adsorbed methanol, 
up to  its complete conversion  into CO2. The second one  involves an  indirect oxidation 
mediated  by  OH•  species  (either  adsorbed  or  in  solution).  In  these  situations,  both 
CH3OH  and  its  oxidation  products  are  adsorbed  on  the  photocatalyst  surface. 
Alternatively, methanol can be oxidized without being adsorbed on the catalyst surface, 
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and,  correspondingly,  its  partial  oxidation  intermediates,  such  as  formaldehyde  or 
formic acid, can be identified and isolated in the reaction medium. 
Notably, whereas some reports describe  the photocatalytic H2 production  from 
aqueous  solutions  as  water  splitting,69‐73  others  classify  the  process  as  CH3OH 
dehydrogenation to formaldehyde, or CH3OH reforming to CO2.74, 75  
The mechanism  for  hydrogen  evolution using metal  oxide  semiconductors  and 
alcohols  includes  the  release  of  H+  from  the  sacrificial  agent  and  the  formation  of 
different  oxygenated  radicals, which  are  powerful  oxidizing  species.  The  result  is  the 
reduction of protons to H2 and the concomitant full oxidation of the organic compounds 
to CO2 through various intermediates, including  aldehydes and carboxylates.33  
A  direct  correlation  between  H2  yield  and  the  polarity  of  different  alcohols 
(methanol, ethanol, propanol and butanol) used as sacrificial agents was evidenced over 
TiO2‐based photocatalysts taking in consideration the first reaction step, i.e. dissociative 
alcohol  adsorption  on  TiO2  surface  to  form  alkoxide  and  surface  OH  groups. 
Nevertheless,  the  limited  process  efficiency  (<  10%)  under  UV  light  makes  this 
approach still far from practical technological application.76  
Bowker  and  co‐workers46  highlighted  that  the  presence  of  hydroxyl  groups  in 
the  sacrificial  agent  was  essential  for  the  photoreforming  process  to  occur,  since 
chemicals like alkanes and alkenes revealed to be inactive under the same experimental 
conditions. Bahruji  et al.  studied hydrogen production using Pd‐TiO2 photocatalysts,77 
obtaining  similar  H2  evolution  rates  from  primary/secondary  alcohols  and  observing 
the formation of the alkane derivatives of the parent alcohols (e.g. propane and butane 
from 1‐propanol and 1‐butanol,  respectively). This phenomenon suggested  that metal 
particles  dehydrogenate  alcohols,  and  the  obtained  alkenes  are  subsequently 
hydrogenated  by  the  photocatalytically  produced  H2.  In  the  case  of  methanol,  the 
dehydrogenation step is accompanied by the formation of CO, which, in turn, is oxidized 
by titania. The authors also found that, in general, a higher number of hydrogen atoms 
in  the α‐position with  respect  to  the OH group  led  to  improved  catalyst activity  in H2 
generation.  The  use  of  compounds  with  different  chain  lengths  (methanol,  ethanol, 
propanol,  butanol,  glycerol,  sugars)  resulted  in  similar  hydrogen  production  rates, 
which was related to the inability of the catalyst to promote the process after the first 
dehydrogenation steps, even if C–C bond breaking occurred. Different mechanisms for 





The  presence  of  hydroxy  groups  in  the  structure  of  the  sacrificial  agent  is 






minimizes  the  probability  of  e–/h+  recombination.  Yet,  CH3OH  can  only  be  partially 
considered  as  a  renewable  source  (see  Section  1),  and  bio‐methanol  obtained  from 
biomass  gasification  might  be  of  higher  interest  as  a  sustainable  sacrificial  agent  in 
photoreforming. 
In  this  context,  systems  based  on  Pt‐TiO2  were  extensively  investigated  since 
1980, when Kawai and Sakata79 reported on the efficient production of hydrogen from 
liquid CH3OH and H2O at room temperature under Xe‐lamp irradiation. In general, the 
NM‐TiO2  system  (NM = Rh,  Pd,  Pt)  can be  regarded  as  a  photoelectrochemical  cell  in 
which a TiO2 semiconductor electrode and a metal counter‐electrode are brought  into 
contact. In fact, well‐dispersed metal nanoparticles act as mini‐photocathodes, trapping 
electrons,  which,  in  turn,  reduce  water  to  hydrogen.  In  this  regard,  Chiarello  et  al.80 
studied methanol photoreforming over metal‐containing TiO2 both in aqueous solution 
and  in  the  vapor  phase,  observing  a  30‐fold  enhancement  of  the  H2  production  rate 
upon the addition of 1% gold to TiO2. Thanks to the absence of mass transfer limitations, 
a further rate increase was obtained in a vapor‐phase photoreactor (up to a hydrogen 
yield greater  than 10 µmol h–1gcat–1 or 70 mmol h–1m–2  corresponding  to an apparent 
photon  efficiency  higher  than  6%).  Identification  of  the  main  reaction  products 
demonstrated that the first step of methanol photoreforming on Au‐TiO2 consisted of its 
photocatalytic  dehydrogenation  to  formaldehyde,  the  only  intermediate  species 
detected  in  the  gas  phase.  Moreover,  isotope  exchange  photocatalytic  tests 
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demonstrated  that  a  complex  network  of  steps  is  involved  in  the  photoreforming  of 
methanol, comprising (1) an indirect pathway mediated by the OH·radical; (2) a direct 
path,  implying  the  reaction  of  valence  band  holes  with  adsorbed  methanol  at  the 
titania–NM interface; (3) a water‐assisted direct path, involving the reaction of valence 
band holes with methanol molecules  adsorbed  far  from  the  interface  between  titania 
and  the  noble  metal.81  A  general  scheme  of  the  reaction  involved  in  the  gas‐phase 
photoreforming of methanol over TiO2 is presented in Figure 1.6. 
 




each  oxidation  intermediate  between  the  surface  of  the  catalyst,  the  liquid,  and  the 
gaseous phases. Subsequently, the photocatalytic reforming of methanol over a series of 
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In  another  study  by  Bahnemann  et  al.,82  H2  production  with  ultra‐low  CO 
concentration (10 ppm) was achieved via photoreforming of aqueous CH3OH solutions 
on  Pt‐TiO2  catalysts  containing  adsorbed  sulfate/phosphate  ions.  The  role  of  Pt 





suitable  temperatures,  photocatalytic  H2  evolution  from  CH3OH/H2O  solutions  over 
such systems was even higher than that exhibited by Degussa P‐25, the benchmark TiO2 
standard for powdered materials.71  
Recent  attempts  to  increase  H2  production  from  methanol  solutions  under 
visible  light  irradiation included N‐doping of titania by using urea84 or co‐doping with 
Ce and N.85  In  the  same  context,  a  series of Pt‐  and Au‐TiO2 photocatalysts were also 
employed,  examining  different  TiO2  materials  with  variable  anatase/rutile  contents. 
Under  optimized  conditions,  a  significant  H2  production  efficiency  (120  μmol  min–1) 
was obtained with very low amounts of methanol over days of irradiation, without any 
significant deactivation.72  
Finally,  the  research  efforts  devoted  to  materials  different  from  TiO2  are  also 
worth  mentioning.  Recently,  a  tin(II)  tungstosilicate  derivative, 
K11H[Sn4(SiW9O34)2]·25H2O,  with  four  sandwiched  Sn2+  cations,  was  prepared  by 
reaction  of  SnCl2,  KCl,  and Na10[α‐SiW9O34]·xH2O.  Good  visible‐light  photocatalytic  H2 
evolution was observed with Pt nanoparticles as cocatalysts and methanol as sacrificial 
agent.86  
Ethanol  is  an  attractive  renewable  source  for  hydrogen  production  via 
photoreforming,  since  it  can be obtained  in  large  amounts by  fermentation processes 
starting from second‐generation biomass, as well as from steam reforming of cellulose 
and lignocellulose.87  









due  to Rh  oxidation,  as  confirmed  by  ex  situ  X‐ray  photoelectron  spectroscopy  (XPS) 




Pt).  Upon  illumination  with  UV  light,  at  the  Pt‐TiO2  interface  hydrogen  atoms  of 




Figure  1.8.  Schematic  representation of  ethanol photodecomposition  on Pt­TiO2 photocatalysts. Adapted 
from ref.[76] 
Kondarides  et  al.  performed  various  studies  on  photocatalytic  hydrogen 
production, mainly using Pt‐TiO2 materials, from biomass‐derived sacrificial molecules, 
such  as  acids,  aldehydes,  and  alcohols.44  Among  the  latter,  ethanol  was  one  of  the 
easiest to be fully converted into CO2 as a result of its simpler structure, leading to the 
limited  formation  of  intermediate  C‐containing  products.  Interestingly,  with 
acetaldehyde  the hydrogen yield was  lower  than  the predicted  stoichiometric one,  an 
unexpected phenomenon, considering that acetaldehyde is an  intermediate product of 
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ethanol oxidation. In all cases, photocatalyst deactivation was observed and attributed 
to the formation of photogenerated species poisoning the Pt surface.  
Another  work  reported  on  the  use  of  metal‐doped  nanocrystalline  titania  for 
ethanol photoreforming.89 Under the best conditions, over Pt‐TiO2, an overall quantum 
efficiency as high as 74% was obtained. These systems were used  to assemble a  two‐
compartment  chemically  biased  photoelectrochemical  cell  to  produce  H2  and/or 
electricity  from  aqueous  CH3CH2OH.90,  91  Yet,  the  measured  cell  activity  showed  a 
marked deactivation after 20 h due to the  formation of several  by‐products,  including 








for  photoelectrochemical  H2  production  from  ethanol.  High  hydrogen  yields  were 
obtained when the CdS/TiO2 photoanode was separated, but shortcircuited,  from a Pt 
cathode. The effect of spatial separation on the effectiveness  of  the sacrificial agent as 
hole  scavenger was  explained  through  a  favorable  cascade  of  energy  states,  enabling 







Another  interesting  alternative  to  TiO2‐based materials  has  been  proposed  by 
Wang et al.,93 who prepared VO2 nanorods  in a novel body‐centered cubic phase. This 
phase was found to have a much larger band gap (2.7 eV) with respect to the previously 




To  date,  some  studies  on  more  complex  photocatalysts  for  CH3CH2OH 
photoreforming  are  also  available.  Various  factors  yielding  improved  functional 
performance  in  H2  generation  were  considered,  though  their  nature  and  impact 
depended both on the target systems and on the adopted processing conditions. Dubey 
and co‐workers94 incorporated titania, phosphomolybdic acid, and cobalt into zeolite‐Y, 
and  the  resulting  composites  showed  good  H2  generation  rates,  though  long‐term 
stability  tests  were  not  reported.  Hoffmann  et  al.  showed  that  Ni/NiO/KNbO3/CdS 
composites  were  active  in  hydrogen  production  from  ethanol,  though  the  use  of  2‐
propanol  yielded  improved  results.95  The  same  group  also  used  CdS/zeolite  and 
CdS/silica  nanosystems  for  the  same  reaction  under  simple  visible  irradiation,  an 
important technological issue.96  
Other  studies  were  devoted  to  perovskite‐like  materials.  Mesoporous  SrTiO3 
with  the  addition  of  small  amounts  of  Pt  demonstrated  good  UV  or  visible  H2 
photoproduction from both ethanol and methanol,97 a result that was directly related to 
the peculiar system morphology. In a different way, in the case of S‐doped La0.8Ga0.2InO3, 
a  significant  synergistic  effect  between  photocatalytic  performance  and  ultrasonic 
irradiation  was  reported.98  The  promise  of  mixed  perovskites  in  this  field  was  also 
evidenced  by  results  obtained  on  CaTi1–xZrxO3  materials  (x  =  0–0.15)  prepared  by  a 
polymerized complex method.99  In  this  case,  the  substitution of  small  amounts of TiIV 






lanthanum–tantalum  oxynitrides  as  visible‐active  photocatalysts  for  hydrogen 
production from water/ethanol solutions.100 A synergistic effect of small amounts of Pt 
and  Ru  added  as  co‐catalysts  was  observed,  producing  up  to  approximately  
130 μmol g–1h–1 of H2. 
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Glycerol is an attractive candidate for hydrogen production for different reasons. 
In addition to being renewable, it is a biodegradable, nontoxic, nonflammable molecule, 
which,  despite  having  poor  properties  as  a  fuel,  does  not  swell  the  Nafion  in  proton 
exchange membrane (PEM) fuel cells used for electricity production from hydrogen.101 
Glycerol can be prepared  in a variety of processes, such as sorbitol hydrogenolysis or 
glucose  fermentation,  but  one  of  its  most  important  sources  is  biodiesel.  In  fact,  in 
biodiesel plants, around 10% of the vegetable oil or animal fat is converted to glycerol, 
thus  contributing  to  approximately  100  kg  for  every  ton  of  biodiesel  obtained.58  The 
huge overproduction of glycerol has a negative impact on the global biodiesel economy, 
since the processes for the economical valorization of glycerol are still limited.102, 103 In 






Ni,  Pt,  or  Ru  catalysts,104‐106  the  high  temperatures  (800  °C)  required  and  problems 
related  to  catalyst poisoning make  the process hardly  sustainable. Recently,  aqueous‐
phase  reforming  of  glycerol  was  proposed  as  an  alternative  less  energy‐demanding 
technology.9  In  a  different way,  glycerol  photoreforming  is  an  appealing  route  for  its 
conversion not only into H2, but also into other added‐value chemicals.  
Kondarides et al.43 described the photoreforming of glycerol to H2 and CO2 (and 





estimated  from  the  difference  in  area  under  the  corresponding  H2  evolution  curves 
shown in Figure 1.9 and equals 156 μmol under the adopted conditions. Production of 
hydrogen is also accompanied by the evolution of CO2, the rate of which goes through a 
maximum  at  70 min  of  illumination  and  subsequently  decreases,  reaching  a  value  of 
zero  after  approximately  1300 min  of  irradiation.  The photocatalysts  used were  very 
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employed  heteropolytungstate‐sensitized TiO2 materials.  Upon UV  illumination  in  the 
presence  of  an  electron  donor,  heteropolytungstate  yields  dark  blue  heteropoly  blue 




Interestingly,  the  composite was  effective  for H2  production under  visible  light,  but  a 
dramatic  system deactivation, mainly due  to  the  light‐induced decomposition of HPB, 
took place. 
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Another interesting attempt to use visible light was proposed by Luo et al.108 on 
B,N‐codoped  TiO2  systems.  After  Pt  deposition,  the materials  showed  good  results  in 
hydrogen photoproduction.  In a similar way, Lalitha and coworkers demonstrated the 
activity of mixed copper and titanium oxide photocatalysts under visible light.109 After 




Glucose and other sugars  can  be  obtained  from  the  degradation  of  cellulosic 
materials,  and  they  are  therefore  very  promising  feedstock  for  hydrogen  production 
under  solar  irradiation.  In  addition,  sugars  are  also  studied  for  H2  generation  from 
biological sources.110 The feasibility of hydrogen evolution from carbohydrates, such as 
sugars,  starches,  and/or  cellulose,  on  RuO2/TiO2/Pt  materials  under  light  irradiation 
was demonstrated in 1980 in a pioneering work by Kawai and Sakata.111 As previously 
mentioned,  the  presence  of  many  hydroxy  groups  in  sugars  enables  their  easy 
activation on semiconductor surfaces, though the complex skeleton is responsible for a 
lower  H2  yield  than  that  from  simpler  alcohols.  The  photoreforming  of  glucose  and 
sucrose  over  
B,N‐codoped  TiO2  has  been  reported  to  occur  even  with  visible  light.  108  A  possible 
mechanism for H2 production from glucose, proposed in a detailed work by Fu et al. in 
2008  for  a  Pt‐TiO2  photocatalyst,  is  sketched  in  Figure  1.10.112  The  initial  step  was 
suggested to be the coordination of one glucose OH group to an under‐coordinated TiIV 
surface site. Subsequently, H+ and an alkoxide anion (RCH2O–) are formed, and the latter 
reacts  with  a  photogenerated  hole  to  give  the  RCH2O  radical  as  oxidation  product 
(process  a).  Subsequently,  this  species  attacks  another  glucose molecule,  transferring 
the electron to yield an R'C•HOH radical. The  latter undergoes process a again  to give 
rise  to  aldehyde  (process  b)  and  carboxylic  acid  derivatives,  which  are  ultimately 
converted to CO2 (process c). Before being oxidized to CO2, these products can undergo 
other deprotonation/decarboxylation cycles, whereas  the obtained H+ can be  reduced 
to  hydrogen  on  Pt  sites  by  using  photogenerated  electrons.  Although  this  scheme  is 
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photoreforming  of  glucose,  sucrose,  and  starch.112  An  increased  hydrogen  production 
over Pt‐TiO2 was found in the order starch < sucrose < glucose, which is clearly related 




Langmuir‐type  catalytic  behavior,  and  the  photocatalytic  performance  followed  the 
order  Ag,  Ru  <  Pd,  Au,  Rh  <  Pt.  The  latter  effect  can  be  explained  in  terms  of  the 





materials  prepared  by  solid‐state  synthesis.  The  as‐prepared  particles  had  a  relative 
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h of  illumination at pH=3. Samples were  loaded with 1% Pt. Illumination: Xe  lamp (350 W) with a 430 nm 
cut­off filter for the removal of UV light. Adapted from ref.[113] 
These  materials  were  reported  to  be  active  under  visible  light  for  the 
photoreforming of glucose to H2.113 The highest H2 production rate was obtained for a 
Bi/Y  ratio  of  1:1  (Figure  1.11b).  In  fact,  this  ratio  influences  the  photocatalyst  band 
positions,  and  at  such  a  particular  value,  the  resulting  solid  solution  has  a  beneficial 
effect on charge transport and separation phenomena. Nevertheless, the maintenance of 
the  observed  activity  required  the  photodeposition  of  Pt  and  the  removal  of  gaseous 





These  include  various  alcohols,  for  example,  2‐propanol,114  acids,  including  oxalic, 
formic, and acetic,114‐120 and aldehydes, such as formaldehyde and acetaldehyde.121, 122 
Very  recently,  reforming  of  2‐propanol  over  Pt(1%)‐TiO2  photocatalysts  was 
investigated  by  means  of  FTIR  spectroscopy.123  The  results  indicated  that  both 
chemisorbed and physisorbed propanol were present on the catalyst surface. Under UV 































Figure  1.12.  Schematic  representation of  the mechanism proposed  for  the photoreforming of 2­propanol 
over Pt­TiO2. Adapted from ref.[123] 
Notably, some of the above‐mentioned aldehydes and acids are the products of 
the  partial  mineralization  of  the  already  discussed  oxygenates  (methanol,  ethanol, 
glycerol). Interesting results were obtained on LaNiO3‐based catalysts by simple visible‐
light  activation,  with  formaldehyde  as  sacrificial  agent  (Figure  1.13).  The  rate  of  H2 
evolution  in  the second and subsequent runs was almost constant,  indicating  that  the 





400 nm cut­off  filter  for the removal of UV  light. Vertical dotted  lines mark the evacuation of the reaction 
system. Adapted from ref.[122] 
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Notably,  some  of  the  above  studies  were  aimed  at  developing  efficient  and 
sustainable  technologies  for wastewater purification with  the concomitant production 
of hydrogen.44 This  latter  “green”  approach was also proposed  for  the degradation of 
azo  dyes,  with  the  simultaneous  generation  of  H2  from  irradiated  Pt‐TiO2 
suspensions.124 Further studies in this direction are needed to extend the validity of this 
methodology and to evaluate the actual sustainability of the process. 
Although  the  large  majority  of  reports  focuses  on  the  use  of  powdered 
materials,21,  125‐127  very  attractive  results  can  be  achieved  with  supported  oxide 
nanosystems  (e.g.,  thin  films,  nanoplatelets,  nanowires  (NWs),  …  ),  which  offer  a 
broader  perspective  for  property  tailoring  and  a  lower  tendency  to  sintering  and/or 
deactivation  upon  operation.  In  fact,  nanotechnology  has  undoubtedly  opened  new 
scenarios in the development of highly active systems, where functional performances 
dependent directly on particle size, microstructure, and morphological organization.18, 
22, 23, 127‐130  These  characteristics,  in  turn,  concur  in  determining  a minimized  carrier‐
transport distance and an increased surface area available for charge‐transfer processes, 
minimizing  recombination  losses.21, 25, 131‐134 Beside  offering  a  high  catalytic  activity,22 
nanomaterials  can  provide  enhanced  performances  thanks  to  a  suppression  of  ohmic 
losses,  usually  occurring  in  bulk  SCs.135,  136  In  addition,  the  magnitude  of  Eg  in  SC 
nanosystems  can,  in  principle,  be  tuned  as  a  function  of  particle  size,  in  order  to 
increase  light  absorption  in  the  solar  spectrum.25  Finally,  the  utilization  of  supported 
nanosystems eliminates  the necessity of  inconvenient  filtration processes required by 
powdered  catalysts,  opening  attractive  perspectives  for  onsite  technological 
utilization.22 There are many reasons to believe that further improvements in tailoring 
supported  oxide  nanostructures  will  lead  to  unprecedented  performances  for  H2 
preparation. Nevertheless, the development of eco‐friendly strategies for controlling the 
nano‐organization–activity correlations in such nanomaterials still remains a challenge. 
It  is  important  to  highlight  that,  in  spite  of  extensive  research  activities  on 
various  powdered  photocatalysts,  only  few  reports  on  the  use  of  supported  oxide 




H2O  photosplitting  only  if  a  simultaneous  and  stoichiometric  (2:1)  evolution  of 
hydrogen and oxygen occurs, indicating thus H2 production only from water reduction. 
Recently,  visible‐light‐responsive  TiO2  thin  films  have  been  produced  on 
titanium substrates at 200–600°C by radio‐frequency (RF) magnetron sputtering from a 
TiO2  target  under  a  pure  Ar  atmosphere,  using  an  RF‐power  of  300 W.146, 147  These 
layers  consisted  of  columnar  nanocrystals  grown  perpendicularly  to  the  substrate 
surface  and  characterized  by  O  defects  [i.e.,  Ti(III)  centres],  responsible  for  a 
considerable absorption at λ > 400 nm. As a matter of fact, these materials possessed an 
appreciable  activity  in  H2  photoproduction  from  methanol–aqueous  solutions.  The 
adopted  setup  enabled  a  physical  separation  of  the  produced  hydrogen  and  oxygen. 
Consistently,  the  observation  of  nearly  stechiometric  H2  and  O2  evolution  clearly 
demonstrates  the  occurrence  of water  splitting.  The  results  are  extremely  promising, 
also upon visible‐light activation, especially  in  the presence of platinum particles.  It  is 
generally  recognized  that  the  tailored  introduction of metal nanoparticles  (NP)  in SCs 
has  a  beneficial  influence  on  their  photoactivated  performances,  thanks  to  several 
advantages.143 First,  the Schottky barrier  character of metal‐oxide  junctions  results  in 
an electron drawing effect by metal NPs, favouring charge‐carrier separation.49, 93, 128, 146, 
148  In  addition,  the  introduction  of metal  NPs  promotes  the  absorption  in  the  visible 
range  thanks  to  the  surface  plasmon  resonance  (SPR)  phenomenon,47, 80, 128, 149  a  key 
point in view of the eventual hydrogen production by means of solar radiation. Last but 
not  least,  the  unique  catalytic  activity  of  nanometer‐sized  metal  particles  on  oxide 
matrices  synergistically  contributes  to  the  above‐mentioned  effects.47, 80, 128, 142, 150  In 
this scenario, Pt‐TiO2 is undoubtedly one of the most studied metal‐oxide nanosystems 






the  system  nanostructure  on  H2  photogeneration  are  ordered  arrays  of  VO2  NWs, 
obtained  by  V  evaporation  at  5×10−2  mbar  on  Si(100)  substrates  at  temperatures 
<350°C.93 The obtained 1D arrays, composed of a body‐centered cubic VO2 phase were 
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≈ 6 μ m long and ≈ 150 nm in diameter and were characterized by a sharp conical tip 
(Figure 1.14). The  formation of  such peculiar 1D structures was attributed  to  the  fast 
evaporation and oxidation of V atoms and their subsequent deposition on the substrate 
at  relatively  low  temperatures.  Such  systems  were  utilized  as  photocatalysts  for  H2 
generation  through  H2O  photosplitting  (Figure  1.14d),  revealing  no  appreciable 
degradation within  the  first 4 h of UV exposure. However,  the use of a ≈ 17% vol/vol 
ethanol/water  mixture  leaves  open  questions  of  the  role  of  the  sacrificial  agent. 
Interestingly, hydrogen production depended not only on the illumination time but also 




Low magnifi  cation  image;  b,c)  cross­sectional  views; d) hydrogen production  from an aqueous  ethanolic 
solution  catalyzed by  vanadium oxide nanostructures upon UV  irradiation  (as a  function of  the  radiation 
incidence angle, as shown in the inset). [93] 
This  effect  could  be  interpreted with  a  smaller  amount  of  light  being  absorbed 
when  the  radiation  direction  was  not  parallel  to  the  NW  axis,  resulting  in  less  H2 
formation.93  These  results  may  be  of  great  interest  for  technical  applications  of  the 
obtained arrays in photoactivated hydrogen generators with prescribed performances.  

















































systems  obtained  under  optimized  conditions.  As  can  be  observed,  bamboo‐shaped 
hollow tubes with very straight walls (average internal diameter = 40 nm, length up to 
≈15 μm) could be obtained. These high density arrays were subsequently used  for H2 






Figure 1.15. a) Cross­sectional SEM  image of a TiO2 nanotube array synthesized by oxidation of Ti  foils  in 
ethylene glycol containing 0.3 wt% NH4F and 2vol% H2O (pH=7; anodizing voltage=50V; duration=6h). Low­




a  more  homogeneous  dispersion  resulted  in  an  almost  doubled  H2  evolution  rate, 
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Aim of the thesis 
Photocatalytic  water  splitting  is  an  extremely  promising  and  environmentally 
friendly route for the conversion of water and radiation into oxygen and hydrogen. This 
latter compound is indicated as one of the emerging energy vector that in combination 
with  Fuel  Cells  can  guarantee  high  conversion  efficiency,  avoiding  the  emission  of 
undesired  pollutants  typically  of  the  fossil  fuel  based  internal  combustion  engine. 
However,  the  efficiency  of  this  process  is  still  far  from  reaching  industrial  viability. 
Conversely,  light‐induced  reforming  (photoreforming)  of  organic  compounds,  such  as 
biomass‐derived  carbohydrates,  into  H2  is  a  significantly  less  explored  method.  
Photoreforming  can  be  particularly  attractive when polluted wastewater  is  used  as  a 
feedstock, offering the possibility for the simultaneous production of H2 and abatement 
of  organic  pollutants.  Recently  research  activities  have  provided  some  encouraging 
results  for  hydrogen  generation.  However,  various  technical  and  cost  problems  still 





its  absorption wavelength  range  to  visible  region  (vis)  is  an  key  issue.  Noble metals, 
platinum  in  particular,  have  been  used  as  surface  modifiers,  primly  because  they 
possibly inhibit charge recombination by accelerating transfer of photoexcited electrons 
from  titania  to  substrates.  The  high  cost  and  environmental  impact  of  platinum have 
stimulated  intensive  research  efforts  towards  alternative  metals,  ranging  from 
palladium to copper, from silver to gold, or alloys. 
The  aim of  this  PhD  thesis was  to  contribute  to  identify  and  optimize  efficient 
and stable photocatalytic nanosystems based on oxides and transition metals to be used 
in  advanced  technologies  for  photocatalytic  production of  hydrogen.  Two  approaches 
were adopted,  the  first consisted  in  the design,  characterization and evaluation of  the 
photocatalytic  performances  of metal‐metal  oxides  based materials, while  the  second 
one  focuses  the  attention  on  innovative  metal  oxide  only.    In  the  first  case,  various 
metals  were  investigated,  such  Au,  Ag,  Cu  that  were  supported  or  embedded  in 
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semiconductors such as TiO2 and/or ZnO. These materials were prepared either in the 
form  of  nanopowders  with  controlled  morphology  or  of  supported  nanostructures. 
Many  efforts  were  also  directed  to  use  oxide‐based  photocatalysts  as  attractive 
alternative  to  TiO2‐based  systems.  Specifically,  Cu2O,  CuO  and  Co3O4  were  deeply 
investigated. The systems were fully characterized and their activity was tested in the 
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role  since  they  can  have  a  strong  influence  on  the  reaction  selectivity:  in  fact  they 
influence the diffusion processes of both reagents and products, in some cases inducing 
the  selective  formation  of  only  a  one  product  (“shape  selectivity”).  Key  examples  are 
some cracking1‐3  and  isomerization  catalysts.4,  5 Moreover,  an adequate  texture of  the 
support is of fundamental importance to obtain catalysts resistant to the sinterization, 
especially when subjected to high temperature treatments. The ability  to measure the 
surface area of a  catalyst  and  the dimension and distribution of  its pores  is  therefore 
essential in order to better understand the performance of a catalyst. 
The  common method  used  to  determine  the  textural  characteristics  of  a  solid 
material  is based on the physisorption of a gas (reversible adsorption) because of  the 
following advantages 6  
‐  it  is  accompanied  by  low  adsorption  heat.  In  fact  the  adsorption  process  is 
determined by weak and reversible  interactions (ion‐dipole,  ion‐induct dipole, dipole‐
dipole,  dipole‐induct  dipole,  quadrupole  interactions).  This  implies  that  the  process 
does not modify the surface of the sample; 
‐  many  molecular  layers  of  adsorbate  can  be  formed,  leading  to  a  completely 
filling of the pores allowing to measure the pore volume; 
‐ it occurs at low temperatures; 
‐ physisorption equilibrium  is quickly reached since  the process energy  is zero 










BET)  which  allows  the  experimental  determination  of  the  number  of  adsorbate 
molecules needed for the formation of the theoretical monolayer. If the area effectively 
occupied by a single adsorbed molecule  is known,  it  is possible to determine the total 
surface  area.  BET  model  starts  from  the  assumption  that  adsorption  process  is  an 
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        Eq. 2.8 
where: NA  Avogadro’s constant; 
 MW  adsorbate molecular weight; 
 ܽ௠  area  occupied  by  an  adsorbate  molecule  (at  ‐196°C,  for  N2  ܽ௠  =  0.162 
nm2). 
The major  part  of  the materials  having  high  surface  areas,  useful  for  catalysis, 
shows a porous structure. It is thus usual to distinguish between external and internal 






Pores  can  vary  in  dimensions  and  shapes  in  a  wide  range  even  in  the  same 
material. Based on dimensions, they can be divided into three groups: 
‐ micropores, with diameters less than 2 nm; 
‐  mesopores,  with  diameters  in  the  range  2‐50  nm,  typical  of  not  crystalline 
materials; 
‐ macropores, with diameters larger than 50 nm. 
The  porous  system  of  a  material  can  be  first  classified  from  the  shape  of  the 
physisorption  isotherm.  The  International  Union  for  Pure  and  Applied  Chemistry 






Type  II  isotherm  is generally observed  in non‐porous or macroporous systems 





between  adsorbent  and  adsorbate.  This  problem  can  be  solved  using  a  different 
adsorbate in order to obtain a physisorption curve easier to analyze. 
Type  IV  isotherm  is  the  most  common  one  and  it  is  typical  of  mesoporous 
systems. The initial part of the isotherm is similar to that of type II one while, at higher 
relative pressures,  it shows the  typical hysteresis associated  to capillary condensation 
that takes place into the mesopores. The hysteresis shape can change to a great extent 
according to pores geometry. IUPAC has classified the hysteresis shapes into four main 
groups,  denoted  as  H1,  H2,  H3  and  H4  (Figure  2.3).  Type  H1  and  H4  hysteresis 
represent  two  opposite  and  extreme  situations:  the  first  is  often  find  in  compact 
agglomerates of spherical particles with uniform dimensions. The latter one is obtained 




Type  VI  isotherm  represents  a  multilayer  adsorption  which  occurs  by 
subsequent passages onto a non‐porous surface. 
Many  methods  have  been  developed  to  estimate  pores  distribution.  The 





The method  commonly  used  to  describe mesopores  (and  smaller macropores) 
distribution is that developed by Barret, Joyner and Halenda (BJH method). It describes 
adsorption  and  capillary  condensation  processes  which  take  place  inside  the 
mesopores.  In  the capillary condensation range (0.40< p/p0 <0.98), an  increase of  the 
relative pressure corresponds to an increase of the thickness of the layer adsorbed on 


















Analyzing  the  physisorption  isotherm  in  the  0.40  < 
௣
௣బ
  <  0.98  range  (region 
comprised between  the  formation of  the monolayer and  the saturation of  the system, 










layer  of  chemisorbed  molecules.  The  measure  of  the  volume  of  adsorbed  gas  could 








  ஺ܰ        Eq. 2.10 








fact,  H2  can  be  activated  by  the metal  and  subsequently  each metal  atom  can  form  a 
bond with a hydrogen atom. However,  this  is not always  true  for noble metals which 
form  hydride  species  or  when  the  active  phase  is  extremely  dispersed,  leading  to 



















































          Eq. 2.15 
where: Mw  atomic weight of the metal; 
 ρ  density of the metal. 
In  the  present  thesis,  chemisorption  experiments  were  performed  on  a 
Micromeritics ASAP 2020C. The samples, placed in an U‐shaped quartz reactor with an 














of  planes of  a  crystalline  lattice. The  intensity  of  the diffracted beam  is  not  zero only 
when  all  the  diffracted  rays  give  constructive  interference.  In  these  conditions,  the 
Bragg’s equation is satisfied: 





In  this  thesis,  powder XRD was used  to  identify  the  composition of  the phases 
and to estimate the average dimension of the crystallites. 
Most  of  the  powder  XRD  patterns  were  recorded  with  a  computer‐controlled 





ܤ௢௕௦ଶ ൌ ܤௗଶ ൅ ܤ௜௡௦௧௥ଶ         Eq. 2.17 
Taking  into  account  the  same  instrumental  contribution,  the  larger  the  XRD 
peaks  (Full Width  at Half Maximum,  FWHM),  the  lower  the  crystallites  dimension.  In 
order to know the Bd value it is necessary to know the instrument contribution (Binstr) 




XRD  peaks  broadening,  even  for  the  reference  material,  is  dependent  on  the 





The mean  crystallites  dimension  ҧ݀  (in  nm)  can  be  determined  from  the  value  of  the 
peak broadening (Bd) according to Scherrer’s equation: 
݀ ൌ   ௄  
஻೏  ୡ୭ୱఏ





The  peak  broadening  allows  the  crystallites  dimension  to  be measured  in  the 
direction  perpendicular  to  the  considered  reflection  plane.  In  this  way,  ҧ݀ values 








heterogeneous  catalyst  but  also  we  need  to  understand  how  the  reactant  molecules 
interact with or modify these components during a catalytic reaction.  
Among many characterization  techniques, advanced electron microscopy  is  the 
only  technique  that  can  provide  information  on  the  individual  components  of 
heterogeneous  catalysts.  All  the  other  techniques  (e.g.  X‐ray  diffraction,  X‐ray 
absorption spectroscopy, IR spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, X‐
ray photoelectron spectroscopy, etc.) provide information either averaged over millions 
to  trillions  of  nanocomponents  or  they  (e.g.,  scanning  probe microscopy  techniques) 




are  indispensable  to  understand  the  properties  of  heterogeneous  catalysts  and  to 
provide useful information for the development of nanostructured catalysts. 
The  transmission electron microscopy  (TEM)  technique was  initially  conceived 
as  a  response  to  the  limitation  of  light  microscopes  for  imaging  very  small  objects 
shortly  after  de  Broglie’s  discovery  that  electrons  could  be  treated  theoretically  as 
waves. The  resolution of  a microscope  is  the minimum distance at which  two objects 
may  be  distinguished.  The maximum  theoretical  resolution  (δ)  is  proportional  to  the 
wavelength of the radiation used (λ). Basing on the classical Rayleigh criterion for light 
microscopy: 
ߜ ൌ 0.61 ߠ          Eq. 2.19 
for green light in the middle of the visible spectrum λ is about 550 nm, hence the 
maximum  theoretical  resolution  (δ)  of  a  good  light microscope  is  of  the order of 300 




Instead,  starting  from the de Broglie’s equation we can calculate  the maximum 
resolution  for  a microscope which  uses  electrons.  Based  on  de  Broglie’s  ideas  of  the 






        Eq. 2.20 
In  the  TEM  a momentum  is  imparted  to  the  electrons  accelerating  them  by  a 
potential drop, V. This gives them a kinetic energy eV. This potential energy must equal 





        Eq. 2.21 
The momentum p  can be written also as a  function of  the kinetic energy eV  as 
follow: 





        Eq. 2.17 
An  electron  accelerated  to  100  keV  has  a  wavelength  (which  more  or  less 
corresponds to the maximum theoretical resolution of a microscope) of about 0.004 nm, 
and  is  100  times  smaller  than  the  diameter  of  an  atom. Moreover,  by  increasing  the 
accelerating  voltage  the  wavelength  of  the  electrons  decrease.  It  is  noteworthy  that 
equations  2.14‐2.17  does  not  take  into  account  relativistic  effects.  These  can  not  be 
ignored at 100‐keV energies and above because  the velocity of  the electrons becomes 
greater than half the speed of light. This is the first reason that not allow the potentiality 
of  the  electron  microscope  to  attain  such  sub‐atomic  resolution  to  be  fulfilled.  In 






The  Transmission  Electron Microscope  (TEM)  consists  of  a  vertical  column  in 
which  the  electron  beam  passes  from  an  electron  source  at  the  top,  through  the 




The  column  is  held  under  ultra  high  vacuum  conditions  by  a  system  of  high 
performance  pumps  in  order  to  reduce  the  scattering  of  the  electron  beam  by  gas 
atoms. Electromagnetic coils, known as lenses, are positioned around the column along 
its  length and are used  to modify  the  trajectories of  the electrons  in  the beam, either 




Two  types  of  electron  sources  exist  and  they  are  characterized  by  the way  in 
which  the  electron  beam  is  generated.  The  most  common  source  involves  the 
thermionic  emission  of  electrons  from  a  filament  of  tungsten  or  LaB6  heated  by  an 
    
49Chapter 2: Characterization techniques
electric  current  to  about  2500°C  and  1500°C,  respectively.  At  these  temperatures,  a 
significant number of electrons obtain energy equal or greater than the work function of 
the material and are able to leave the filament passing into the vacuum. The produced 
electrons are  focused and accelerated by an electrostatic  field and  they enter  into  the 
TEM  column.  The  strength  of  this  field  determines  the  kinetic  energy  of  the  electron 
beam (Eq. 2.15). In practice, an applied potential of at least 100 kV is advisable for High‐
Resolution TEM (HRTEM). The electron beam may also be generated in a Field Emission 
Gun  (FEG).  It  works  at  much  lower  temperatures,  about  300°C,  and  contains  two 
successive electrostatic fields. The tungsten filament in a FEG has an extremely fine tip. 
The  first  electrostatic  potential  extracts  electrons  from  the  filament  through  this  tip. 
The  second potential  is  used,  as  above,  to  accelerate  the  electrons  and  form  the high 
energy  beam.  Because  the  filament  area  of  the  emission  of  electrons  is  very  low,  the 
beam produced by a FEG is much more intense and much more spatially coherent than 
the beam from a thermionic  filament. Furthermore,  the variation  in energy within the 







diffracted and non‐diffracted  (transmitted) beams. These beams  are  again  focused by 
the Objective Lens. It  is clear that beams diffracted at the same angle are brought to a 
focus in a plane that lies after or “behind” the lens and so this is called the Back Focal 
Plane  (BFP).  In  this plane,  the diffraction pattern  is  formed.  Considering  the  rules  for 
diffraction,  each  spot  is  related  to  one  family  of  crystal  planes  at  one  particular 
orientation in a similar way of the formation of the diffraction pattern in single crystal 
X‐ray diffraction. The Objective Lens performs a Fourier Tranform on the exit wave to 











illuminated by  the beam.  Such a pattern  is not  very useful because  the  specimen will 
often be buckled. Furthermore,  the direct beam is often so  intense that  it will damage 









plane. Therefore  the aperture  is  inserted  in one of  the  image planes,  then  it  creates a 




Transmitted Beam) which  contains  the  direct  electrons  and  some  scattered  electrons 
(Figure 2.7). After the diffraction pattern area  is selected,  it  is possible to perform the 
two most basic  imaging operations  in  the TEM.  It  is possible  to  form the  image  in the 
TEM by using the central spot or some or all of the scattered electrons. To do this last 
operation,  an  aperture  is  inserted  into  the  Back  Focal  Plane  of  the  Objective  Lens, 
blocking  most  of  the  diffraction  pattern  except  that  which  is  visible  through  the 
aperture.  If  the direct beam  is  selected,  the  resultant  image  is  called bright‐field  (BF) 










There  is  another  way  to  perform  the  analysis  of  the  specimen.  Instead  of 
directing  a  parallel  beam  onto  the  sample  it  is  possible,  trough  optics  system,  to 
deliberately  create  a  focused  convergent  beam.  Any  useful  image  is  not  formed 
immediately.  It  is  needed  to  scan  the  beam;  this  operation mode  is  standard  for  the 
Scanning  Transmission  Electron  Microscopy  (STEM)  technique.  To  do  this  it  is 
necessary to use more lenses than in the TEM mode. Nowadays, this auxiliary lens for 
operating in the STEM mode is standard on TEMs that also operate as STEMs. One of the 
best  advantages  of  the  use  of  the  STEM  technique  is  that  the  sample  does  not move. 
Moreover,  the  combination  of  the  STEM  mode  with  the  ADF  detector  leads  to  the 
obtainment of images less noisy than TEM DF. However, ADF detector collect also some 
Bragg electrons  instead of  only  scattered particles.  If,  instead,  the  system  is  set up  to 
avoid  that Braggs’s electrons hit  the detector,  the  image  is  formed only  from the very 
high angle, incoherently scattered electrons. This type of detector is called a High‐Angle 
ADF  (HAADF).  The  images  are  sometimes  called  Z‐contrast  images  because  this 
technique is particularly indicated for samples in which atoms present high values of Z. 




With  this  detector  the  species  with  high  values  of  Z  appear  bright,  on  the 
contrary with light elements which appear dark. As in general the signal strength of the 
high‐angle  scattered  electrons  is  proportional  to  approximately  Z2,  this  technique  is 
particularly advantageous for detecting supported heavy‐metal particles such as Bi, Au, 






conventional  ADF  and BF  detectors  are  also  shown  along with  the  range  of  electron  scattering  angles 
gathered by each detector. 
The  ability  to  quantify  the  size  of  individual  nanostructures  in  the  STEM  is 
primarily determined by the size of  the electron beam (probe) and the stability of  the 
nanoclusters  under  the  intense  electron  irradiation  of  the  beam.  The  recent 
development  of  aberration  correctors  for  STEM  has  largely  improved  the  spatial 
resolution  allowed  by  these  instruments,  taking  the  resolution  to  less  than  0.1  nm. 
However,  this  advance does not automatically  improve  sensitivity/accuracy when  the 






transferred,  also  provide  useful  complimentary  information  and  several  analytical 
techniques have  grown up  around  the TEM  to  exploit  this.9 An  incoming high  energy 
electron may  transfer  energy  to  one  of  the  core  electrons  of  an  atom  such  that  it  is 
ejected  from the atom. An electron at a higher energy  level  in  the atom may  then  fall 
into  the  resulting  electron  hole  releasing  its  excess  energy  as  an  X‐ray  photon.  The 
frequency of  these photons  is determined by  the difference between  the  two electron 
energy levels and will therefore be characteristic of the nature of the atom from which it 
was  emitted.  In  X‐ray  Energy  Dispersive  Spectroscopy  (XEDS  or  EDX),  these  X‐ray 
photons  are  collected  and  number  of  counts  plotted  against  their  energy  to  give  a 
spectrum.  This  technique  allows  quantitative  measurement  of  the  elemental 
composition of the area of the sample illuminated by the beam. This technique provides 
information  which  is  not  available  from  HRTEM  in  itself.10  For  this  reason,  XEDS 
spectrometer is commonly fitted to the modern TEM. 
HRTEM presents also several limitations which must be remembered. Since it is 
a  transmission  technique,  the  samples must  be  electron  transparent  and,  in  addition, 
must be thin enough to minimise multiple diffraction of the electrons. Specimens below 
100 nm should be used wherever possible and, in extreme cases, specimen thicknesses 
<50  nm  are  essential.  The  high  energy  electron  beam  may  alter  and  damage  the 











Fine  Structure  (EXAFS).  This  technique  is  particularly  sensitive  to  the  chemical 
environment of the atomic species in terms of number and type of neighbouring atoms, 
interatomic  distances  and  level  of  static  and/or  thermic  disorder.  Since  X‐rays  are 
highly energetic and penetrating, the samples can be studied under all the aggregation 
states  (solids,  liquids  or  gases).  The  sensitivity  is  however  limited  to  4‐8  Å  in  length 
from  the  atomic  species  under  investigation. Nevertheless,  its  main  advantage  is  that 
the  sample  does  not  need  to  possess  long‐range  order,  unlike X‐ray diffraction‐based 
techniques that require strictly crystalline samples. Furthermore, it is possible to obtain 
distinct information regarding all the species present in the sample. 
The  X‐ray  absorption  coefficient  (indicated  with  µ)  of  an  atomic  species  is  a 
function that varies smoothly with the energy of the incident X‐ray photons (indicated 
as X photons), but with some sharp discontinuities (absorption edges) that correspond 








implying  that  if a scan of  the absorption coefficient µ  is done varying  the energy,  it  is 





















spectra  of  gaseous  and  solid  samples,  for  example.  In  this  case,  the  ejected  electrons 
come  in  both  cases  from  the  same,  internal  level.  Its  initial  state  is  the  same,  and 
therefore  it  is not  influenced by the aggregation state of  the  sample. The difference  in 






In  the  case  of  an  isolated  atom  (as  is  the  situation  of  a  monoatomic  gas)  the 
excitation is followed by an ejected electronic wave that propagates isotropically in the 
space with no  perturbation. On  the  contrary,  if  the  absorbing  atom  is  surrounded  by 
other atoms (as is the situation of a solid sample), these atoms act as scattering centres 
giving  interferences between  the ejected electronic wave and  those back‐scattered by 
the neighbouring atoms (Figure 2.10). The interference can be either constructive, with 




photo­electron  can  return  to  the absorbing atom, modulating  the amplitude of  the photo­electron wave­
function at the absorbing atom. This in turn modulates the absorption coefficient μ(E), causing the EXAFS. 
The  amplitude  of  the  oscillation  is  a  linear  function  of  the  number  of 
neighbouring  atoms.  It  is  therefore  possible  to  correlate  the  amplitude with  the  type 
and  number  of  neighbouring  atoms,  thus  reconstructing  the  chemical  environment 
around the absorbing atom. 
For a given energy of the ejected photoelectron, the type of interference between 
the  exiting  wave  and  those  back‐scattered  depends  on  the  path  followed  by  the 
photoelectron  and  therefore  by  the  interatomic  distances.  Furthermore,  the  type  of 
generated wave is dependent upon the type of neighbouring atoms. 
XANES  spectra  instead  are  those  extending  very  close  to  the  absorption  edge, 
generally  in  the  first  50  eV  after  the  edge.  Their  shape  is  strictly  related  with  the 

















substance,  the  photocatalyst,  which modifies  the  rate  of  a  chemical  reaction  without 
being involved itself in the chemical transformation. 
Heterogeneous photocatalysis  is by  far more  intensively studied  in  recent years 
even  though  photocatalytic  reaction  may  occur  homogeneously  or  heterogeneously. 
This is probably due to its possible use in a variety of environmental and energy‐related 
application  as  well  as  in  organic  syntheses.  In  heterogeneous  photocatalysis,  the 
reaction  scheme  implies  the  previous  formation  of  an  interface  between  a  solid 
photocatalyst  (metal  or  semiconductor)  and  a  fluid  containing  the  reactants  and 
products of the reaction. Processes involving illuminated adsorbate‐metal interfaces are 
commonly  categorized  in  the  branch  of  photochemistry.  Therefore,  the  term 
“heterogeneous  photocatalysis”  is  mainly  used  in  cases  where  light‐absorbing 
semiconductor photocatalyst is utilized, which is in contact with either a liquid or a gas 
phase. 
Semiconductors  are  particularly  useful  as  photocatlyst  because  of  a  positive 









of  the  two  phases  to  gain  or  to  lose  electrons.  When  the  Fermi  level  of  the 
semiconductor  is  higher  of  Eredox  of  the  solution,  electrons  will  flow  downhill  in 
electrochemical  potential  from  the  high  energy  n‐type  semiconductor  into  the  low 
energy redox species in solution. 
Semiconductor  can  absorb  light  provided  that  the  incident  photon  energy  is 
sufficient to overcome the band gap (hν>Ebg) (Figure 2.13). Thus they can only absorb 
light  below  a  threshold  wavelength  λth.  The  photon  energy  stored  by  e‐‐h+  pair  is 
equivalent to Ebg. 
 





















The ability  to photogenerated carriers  (electrons or holes)  to  initiate a  specific 





Figure  2.14:  Interfacial  charge  transfer  by  capture  of  (a)  a  photogenerated  electron  by  an  electron 
acceptor and (b) a photogenerated hole by an electron donor 
The efficiency of semiconductors in promoting photocatalytic areaction is greatly 
determinated  by  the  extent  of  the  major  deactivation  processes,  which  involves 
electron‐hole recombination. 
recombination: ݁஼஻  ି ൅ ݄௏஻  ା ՜ energy 
The rate of charge carrier recombination can be reduced by trapping either the 
CB‐electrons or the VB‐holes by suitable surface‐adsorbed electron acceptors or donors, 
respectively.  Even  when  this  is  the  case,  a  prerequisite  for  the  occurrence  of  the 
photocatalytic process is that the surface electron transfer competes kinetically with the 
electron‐hole recombination processes. 




the  development  of  reactor  designs with  increased  efficiency.  The major  challenge  in 





Otherwise, photoreactor design  is not  significantly different  than  that of  conventional 
catalytic reactors, and can be of any type (batch reactors, plug flow reactors, continuous 









but  are  commonly  called  high‐pressure  lamps,  especially  in  Europe.  The  spectral 
distribution  consists  of  lines,  together with  a  very weak  continuum  background.  The 
253.7  nm  line  is  in  most  cases  absent,  owing  to  the  self‐absorption  by  the  high 































as  solar  radiation  simulators.  The  spectral  emission  of  xenon  lamps,  which  at 




the  luminance may  exceed  that  of  the  sun.  The  xenon  lamp  spectrum differs  from all 
solar spectra because of the intense line output in the 800 ‐ 1100 nm region, with the 






















































The  quantum  efficiency  was  evaluated  using  a  small  photoreactor  and  a  4W  low 
pressure mercury lamp (PenRay), with the emission of the single Hg line at 365 nm with 
a  configuration  of  the  equipment  analogous  to  that  reported  for  the  near  UV‐visible 
tests.  In  this  case,  100 mg of photocatalyst  and 18 mL of  the  aqueous  solutions were 
loaded  into  the  photoreactor while  15 mL/min  of  Ar were  used  as  transport  gas.  To 









where np  is  the  flux of photons emitted by  the  lamp (4.57 * 1016 photons/s), ne  is  the 
flux  of  photogenerated  electrons  useful  for  H2  production,  and  nH2  is  the  flux  of  H2 
calculated from the H2 flow measured by the analytic system. 





































To  enhance  the  photocatalytic  H2  production,  different  approaches  have  been 
proposed1  such  as  the  modification  of  the  photocatalyst  by  metal  doping, 
semiconductor  coupling or dye  sensitization.2  Indeed,  the presence of metal particles, 
such as Pt, Au, Pd, Rh, Ni, Cu, or Ag, on the TiO2 surface has been demonstrated to inhibit 
charge recombination. Furthermore, as the Fermi levels of these metals are lower than 
that of TiO2,  photoexcited electrons  can be  transferred  from conduction band  (CB)  to 
metal particles on  the  surface of TiO2, while photogenerated valence band  (VB) holes 
remain  on  the  TiO2.  Therefore,  the  possibility  of  electron‐hole  recombination  is 
reduced, resulting in efficient separation and more favorite photocatalytic reactions. Pt‐








appropriate  conduction  band  edges  of  both  CuO  and  Cu2O,  i.e.,  ‐0.96  and  ‐0.22  V, 
respectively,  make  Cu  a  suitable  candidate  for  TiO2  doping  to  enhance  hydrogen 
production.7,  8  Kang  et  al.9,  10  discussed  the  role  of  CuOx  species  in  promoting  the 
photocatalyic H2 production. Their data suggest that the surface CuOx species are more 
active  with  respect  to  the  bulk  ones.  Korzhak  et  al.11  investigated  the  relationships 
between  the  quantum  efficiencies  of  the  photocatalytic  hydrogen  production  and  the 
textural characteristics of a mesoporous Cu based TiO2 system. In particular, the good 
activity was correlated with the Cu nanostructure obtained by in situ photoreduction of 




CuO  nanoparticles  embedded  into  TiO2  were  prepared  by  water‐in‐oil 
microemulsion  (ME)  synthesis  in  the  presence  of  protected  Cu  nanoparticles  and 
compared  with  two  similar  systems  obtained  by  classical  “wet  impregnation”  of 
preformed  TiO2.  In  all  materials,  the  nominal  Cu  loading  was  2.5%  by  weight.  The 
embedded catalyst, denoted in the following as CuOx@TiO2, was prepared in a two‐step 
procedure at 25°C.  In the  first step an aqueous solution of copper nitrate (1.0 M) was 
added  into  a  cyclohexane  solution  containing  the  surfactant  
t‐octylphenoxypolyethoxyethanol (Triton X‐100). Afterwards, hydrazine (Cu/hydrazine 
molar  ratio  0.08)  was  added  to  the  microemulsion  system  to  reduce  copper  ions, 
leading to the formation of Cu‐based nanoparticles.12 In the second step, hydrolysis and 
polycondensation  of  tetraisopropyl  orthotitanate  (Ti(i‐PrO)4)  were  performed  by 
addition a cyclohexane solution of Ti(i‐PrO)4 into the microemulsion system, leading to 
the  formation  of  the  Cu‐containing  particles  embedded  in  TiO2.  After  16  h,  the 
precipitate  was  filtered,  washed,  dried  and  calcined  in  air  at  450°C  for  6  h.  The 
calcination procedure, while transforming the titanium hydroxide into the desired TiO2, 
inevitably leads to Cu oxidation.  
To  highlight  the  importance  of  the  embedding  procedure  in  the  photocatalytic 
activity,  two  different  Cu‐impregnated  TiO2  catalyst  reference  materials  (denoted  as 
CuOx/TiO2  hereafter) were  prepared  by  standard  impregnation with  a  copper  nitrate 
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solution  in ethanol. Two TiO2 materials with different phase  composition  (see below) 
were  used  as  supports.  The  first  one  was  obtained  using  the  above‐described 












of  the  impregnated  samples.  All  the  materials  present  high  and  very  similar  total 
surface area, pore volume and pore size distributions. Consistently with the fact that the 
wet  impregnation  techniques  requires an additional  calcinations  step and  that  the Cu 
containing  phase(s) may  block  some  of  the  smallest  pores,  the  impregnated  Cu/TiO2 













TiO2­SG  A (64) R (8) B (28)  A (11) R (32) B (11) 71  0.17  8.1c‐7.1b  ‐ 
CuOx/TiO2­SG  A (64) R (17) B (19)  A (11) R (34) B (14) 65  0.16  8.2c‐7.3b  0.43 
TiO2­ME  A (92) R (3) B (5)  A (14) R (9) B (13)  67  0.11  5.4c‐4.3b  ‐ 
CuOx/TiO2­ME  A (92) R (3) B (5)  A (14) R (9) B (13)  64  0.10  5.5c‐4.3b  0.21 







ME  samples.  The  relative  TiO2  phase  contents  were  calculated  by  the  integrated 












0.884 ܣ஺  ൅ ܣோ  ൅ 2.721 ܣ஻
 
where WA,  WR  and WB  represent  the  weight  fraction  of  anatase,  rutile  and  brookite, 
respectively.  AA  represents  the  integrated  intensity  of  the  anatase  (101)  peak,  AR  the 
integrated intensity of rutile (110) peak and AB is the integrated intensity of the brookite 
(121) peak 





at  35.5)  were  observable  (data  not  shown),  consistently  with  the  lower  CO 



















chemisorption  (see  below).  In  the  Cu/TiO2‐SG  sample,  the  comparison with  the  bare 
TiO2 sample shows that the presence of Cu induced the transformation of some brookite 
crystals  into  the rutile phase, probably during  the calcinations step. The ME synthesis 




oxidation  state  and  the  accessibility  of  the  various  Cu  species.15  For  example  CO 
chemisorption at −80°C has been used to estimate the Cu dispersion due to Cu(II), Cu(I) 





ME  sample  is  characterized  by  a  significantly  lower  CO/Cu  ratio,  suggesting  a 






few  larger  rutile  crystals  are  visible  among  anatase  and brookite,  as  indicated  by  the 
XRD data. The SAED pattern (Fig. 3.2(b)) reflects this situation by showing well defined 
rings of the anatase phase and, to a minor degree, for the brookite phase, whereas only 
few  spots  are  visible  for  the  rutile  phase.  Similar  images were  obtained  for  the  other 
two  samples.  The  localization  of  copper  nanoparticles  was  challenging  both  in  the 
images and in the SAED pattern due to the presence of titania nanoparticles of the size 
comparable  to  that  expected  for  the  copper  and  reliable  discrimination  of  the  lattice 
planes of the possible copper phases (Cu, CuO and Cu2O) from those of the three titania 
phases. In the SAD pattern two possible spots due to copper phases are suggested.  






HAADF‐STEM  image  contrasts  are  related  to  the  Z2  (Z:  atomic  number)  of  the 
elements present in the investigated material. Accordingly, this technique has proved to 
be  particularly  useful  in  metal  dispersion  studies  of  supported  catalysts.18‐21  Metal 
particles appear  in  the  images as characteristic brighter spots. Figure 3.3 summarizes 
the HAADF‐STEM study carried out on the three copper catalysts. As may be deduced 
from  the  images  reported  in  Figure  3.3e,f,  CuOx/TiO2‐ME  shows  a  very  poor  copper 
dispersion,  its  particle  size  typically  ranging  from  5  to  10  nm  (Figure  3.3e). 
Occasionally, particles as large as 150 nm (Figure 3.3f) could also be found. In contrast, 
CuOx@TiO2,  Figure  3.3a,  and  CuOx/TiO2‐SG,  Figure  3.3c,  samples  show much  smaller 
copper particle size. Accordingly, meaningful, much narrower, particle size distribution 
could be determined for the latter catalysts. The corresponding results are reported in 
Figure  3.3b  for  CuOx@TiO2,  and  Figure  3.3d  for  CuOx/TiO2‐SG.  The mean  Cu  particle 
sizes  associated  to  the  recorded  distributions  could  also  be  determined;  they  were 
found to be 2.9 nm for CuOx@TiO2, and 4.0 nm for CuOx/TiO2‐SG. Therefore, CuOx@TiO2 
is the catalyst showing the best metal dispersion among those investigated here. These 
results  are  consistent  with  those  obtained  from  the  XRD  study,  in  accordance  with 
which CuOx/TiO2‐ME  is  the only  catalyst  for which diffraction peaks due  to a  copper‐
containing phase could be detected. 
HRTEM studies have also provided some relevant information. Parts A and B of 










However,  the  analysis  of  the  computer  generated  diffraction  patterns  (DDP: 
digital  diffraction  patterns)  for  each  of  the  catalyst  samples  shows  a  significant 
difference  between  them.  In  effect,  the  DDP  included  as  an  inset  in  Figure  3.4B 
(CuOx/TiO2‐SG) can only be interpreted as due to a copper oxide phase (either CuO or 
Cu2O).  This  result  is  consistent with  the  procedure  applied  in  the  preparation  of  this 
sample,  consisting  of  the  calcination  of  a  copper  nitrate  precursor  supported  on  the 
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This  observation  is  in  good  agreement  with  the  CuOx@TiO2  preparation 
procedure, the first step of which consisting of the generation of a colloidal dispersion 
of  reduced copper, whose nanoparticles were  further embedded  in  the  titania matrix. 
Regarding the nature of the thin amorphous layer covering the Cu nanoparticle, marked 
in Figure 3.4A with a black square, it may consist of either titania or an oxidized copper 





the reported spectra,  in  the case of  the CuOx@TiO2 catalyst, both copper and titanium 
signals are observed. In contrast, for CuOx/TiO2‐SG, the X‐EDS spectrum mainly consists 
of  Cu  signal,  with  a  negligible  contribution  due  to  titanium.  This  indicates,  in  good 













Figure 3.6:  Cu K­edge  XANES  spectra  recorded  for  (a)  fresh  samples  and  (b)  irradiated  in  the  glycerol 
solution for 2 h. For comparison, the spectra of the standard materials are reported. The derivative XANES 
spectra  of  the  irradiated  samples  are  reported  in  the  inset.  Trace:  (1)  Cu  foil,  (2)  Cu2O,  (3)  CuO,  (4) 
CuOx@TiO2, (5) CuOx/TiO2­ME, and (6) CuOx/TiO2­SG 
In  Figure  3.7  are  reported  the  Fourier‐transformed  EXAFS  spectra  of  the 
extracted  k3χ(k)  signals  (not  phase  corrected)  for  the  three  samples  after  calcination 




fit  results  of  the  back‐transformed  filtered  peaks  of  the  Fourier  Transformed  spectra 
(typical  R  range  0.1‐0.4  nm)  are  reported  in  Table  3.2,  together  with  the  structural 
parameters  refined  for  the  standard  materials.  The  XANES  spectra  of  the  calcined 
materials evidenced the presence of Cu(II) in all the samples, suggesting the formation 
of  CuO  during  the  calcination  treatment.  This was  already  confirmed  by  XRD  for  the 
CuOx/TiO2‐ME  sample  but  this  verification  was  missing  for  the  CuOx@TiO2  and 
CuOx/TiO2‐SG materials. The Cu‐O coordination number is near 4 (as in the bulk CuO) 
for  CuOx/TiO2‐ME  while  it  is  significantly  lower  for  CuOx@TiO2  and  CuOx/TiO2‐SG, 




(b)  irradiated  in  the glycerol  solution  for 2 h. For  comparison,  the  spectra of  the  standard materials are 
reported  (Cu  foil  not  in  scale).  Trace:  (1)  Cu  foil,  (2)  CuO,  (3)  CuOx@TiO2,  (4)  CuOx/TiO2­ME,  and  (5) 
CuOx/TiO2­SG. 
After irradiation in the glycerol solution for 2 h, significant modifications of the 
Cu‐related  phases  are  observed.  For  both  CuOx@TiO2  and  CuOx/TiO2‐SG materials,  a 
significant shift to lower energy of the edge position is observed in the XANES spectra, 
whose  first  derivative  analysis  evidence  also  the  presence  of  Cu(0)  and  Cu(I) 
contributions,  although  the major  part  is  still  present  as  Cu(II).  In  agreement,  in  the 




metal  are  observed.  From  the  coordination  number  of  the  Cu‐Cu  shell  (NCu  =  2.2  for 
irradiated CuOx@TiO2  and 2.7  for  irradiated CuOx/TiO2‐SG),  the  average diameters  of 
the Cu nanoparticles were estimated at 0.7 and 0.8 nm for CuOx@TiO2 and CuOx/TiO2‐
SG,  respectively.  In  the  case  of  CuOx/TiO2‐ME,  only  marginal  changes  in  the  XANES 
spectra  are  observed,  suggesting  only  a  partial  reduction  of  Cu(II)  to  Cu(I)  and  the 













































































Independently  from  XANES,  the  presence  of  oxidized  copper  centers  was 
confirmed  by  EPR  in  the  case  of  CuOx@TiO2  sample  as  well  as  in  both  cases  of  the 
reference CuOx/TiO2‐SG and CuOx/TiO2‐ME samples before photo‐reforming tests. The 
spectra  shown  in  Figure  3.8  are  axial  and  characteristic  of  paramagnetic  Cu(II)  (3d9, 








Figure 3.8: EPR  spectra of (a) CuOx@TiO2,  (b) CuOx/TiO2­SG, and  (c) CuOx/TiO2­ME  samples, recorded at 
liquid nitrogen temperature (­196 °C). 
Differences  in  the  shapes  of  the  spectral  lines  clearly  observed  in  the  case  of 
CuOx@TiO2 sample (Figure 3.8a) compared to those obtained for the reference samples 
(Figure  3.8b,c),  reflected  distinct  changes  in  copper  speciation  induced  by  various 
preparation  procedures.  Well‐resolved  hyperfine  structure  (hfs),  originating  from 
interaction  of  an  unpaired  electron  with  63Cu  (natural  abundance  69.09%)  and  65Cu 
(natural  abundance  30.91%)  nuclei  of  spins  I  =  3/2,  can  be  observed  only  for  the 
CuOx@TiO2 sample, prepared by  the embedding method,  for which  line broadening  is 
lower  (ΔBpp ≈ 204 G)  in  comparison with  those manifested  in  the EPR  spectra  of  the 
reference  samples.  For  CuOx/TiO2‐SG  and  CuOx/TiO2‐ME  samples  spectral  lines were 
strongly broadened (ΔBpp ≈ 263‐312 G) by dipole‐dipole interaction occurring between 
neighboring  Cu(II)  sites  within  oxide  clusters.22  As  a  consequence,  the  hyperfine 
structure was practically unresolved. The differences  in ΔBpp can  indicate  that copper 
ions stabilized in CuOx@TiO2 structure are magnetically more isolated than those in the 
two  remaining  systems.  Even  if  dispersion  of  Cu(II)  ions  is  higher  for  the  embedded 
sample  than  for  the  reference  samples,  a  surprisingly  small  value  of  |A||1|  ≈  59G, 
    
79Chapter 3: Embedded systems
determined  for  one  component  of  the  spectrum  recorded  for  CuOx@TiO2,  suggests  a 
delocalization of electron moiety on a few vicinal copper nuclei. For comparison, typical 
values of |A||| of fully  isolated Cu(II) ions range from 130 to 185 G.23,  24 Most probably 
Cu(II)  sites  are  located  within  small  clusters,  where  magnetic  properties  of  an  odd 
electron basically localized on Cu(II) cation can easily be influenced by magnetic fields 
of  the neighboring nuclei of diamagnetic copper centers. There  is more than one such 
localization  of  Cu(II)  ions  within  CuOx@TiO2  structure,  as  can  be  inferred  from  the 
appearance of more than one set of the 4‐fold hfs lines in the corresponding spectrum 
(Figure 3.8a). Copper ions can thus be stabilized in at least two inequivalent positions of 
slightly  different  geometry,  having  g‐tensor  components  equal  to  g||1  =  2.419,  g٣1  = 
2.067, and g||2 = 2.425, g٣2 = 2.070. EPR parameters determined for CuOx/TiO2‐SG and 
CuOx/TiO2‐ME  samples  are  quite  similar:  g||  =  2.439,  g٣  =  2.054  and  g||  =  2.440,  g٣  = 
2.052,  respectively.  For  all  the  investigated  samples  the  main  g‐tensor  components 
follow  the  same  trend  g||  >  g٣  >  ge  (where  ge  is  the  g  value  for  a  free  electron  equal 
2.0023), indicating the same |B1gۄ ground state with an unpaired electron described by 











The  comparison  of  photocatalytic  hydrogen  production  from methanol  on  the 
investigated  systems  is  presented  in  Figure  3.9.  It  is  important  to mention  here  that, 








Notably,  despite  identical  metal  loading  and  similar  accessibility  to  Cu/CuOx 
species (CO chemisorption data), the embedded system exhibited a nearly double yield 
of  hydrogen  with  respect  to  the  Cu/TiO2‐SG.  However,  it  is  known  that  the  anatase 
phase  is  more  active  with  respect  to  the  rutile  ones.26‐28  The  reactivity  of  the 
impregnated Cu/TiO2‐ME, which has a TiO2 phase composition almost identical to that 
of the embedded system, is slightly superior with respect to that of the Cu/TiO2‐SG. The 
rather modest  improvement  could  be  related  to  the  presence  of  larger  Cu‐containing 
particles  (XRD and CO chemisorption)  in  the Cu/TiO2‐ME with respect  to Cu/TiO2‐SG. 




lowering  of  the  pH  induced  by  formation  of  acids  as  intermediates  of  the  methanol 
conversion.  Cu  ions  can  be  subsequently  photo‐deposited  leading  to  higher  Cu 
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case  of  Cu/TiO2‐SG,  the  evolution  of  CO2  is  even  lower  and  of  the  same  order  of  the 
detection  limits.  Therefore,  the data  suggests  that methanol,  besides preventing hole‐
electron  recombination  pathway,  is  partially  involved  in  dehydrogenation  to 











performances,  the H2 production rate being almost double with  respect  to  that of  the 
other photocatalysts. The activity of the two impregnated samples is rather similar, the 
CuOx/TiO2‐SG  sample  having  slightly  better  activity  than  CuOx/TiO2‐ME.  During  all 




reaction  intermediates  (acetaldehyde,  acetic  acid,  etc.).31‐33  Traces  of  acetaldehyde 
were,  however,  present  in  the  gas  phase  indicating  that  under  our  experimental 
conditions (20°C and in flow of Ar), the acetaldehyde could be preferentially eliminated 
from the reaction media before it can be further oxidized to acetic acid. Consistently no 






evolution  depends  on  the  type  of  photocatalyst,  suggesting  the  presence  of  different 







using  the  embedded  CuOx@TiO2.  During  prolonged  irradiation,  an  almost  linear 










The  initial  H2  production  rate  of  the  CuOx/TiO2‐SG  catalyst  was  slightly  lower 
with  respect  to  that  of  the  embedded  catalyst.  Furthermore,  a  more  pronounced 
deactivation was  observed  during  the  overall  duration  of  the  experiment.  In  fact,  an 
almost  linear  decrease  of  rate  of  H2  evolution  occurred  in  the  first  20  h  of  reaction 
leading to 40% loss of the initial activity. In the subsequent 30 h of reaction, only minor 
deactivation  was  observed.  On  the  other  hand,  the  CO2  evolution  stabilized  already 






To  allow  the  comparison  of  experimental  results  obtained  under  different 




formed  to  the  total  number  of  photons  absorbed.34 When photocatalytic  experiments 
are performed in slurry reactors, two simultaneous phenomena occur: the photons are 
both  absorbed  and  scattered  in  the  reacting  medium.  Therefore,  the  exact 
determination of the quantity of absorbed photons is rather complex and still matter of 
debate.  The  direct  comparison  with  the  literature  is  still  difficult,  mainly  because  in 
many  cases  the  description  of  the  experimental  conditions  is  poor.  Indeed,  several 
parameters  such  as  (i)  reactor  geometry,  (ii)  catalyst  concentration,  (iii)  particle 
agglomerate  size,  (iv)  pH,  (v)  recycle  flow  rate,  and  (vi)  radiation  wavelength  can 





Table 3.3. Apparent quantum  yield measured  for  the different CuOx­TiO2 photocatalysts using methanol, 
ethanol and glycerol aqueous solutions 
Sample  Methanol  Ethanol   Glycerol  
CuOx@TiO2  33%  27%  29% 
CuOx/TiO2­ME  19%  23%  28% 
CuOx/TiO2­SG  15%  24%  29% 
 
Recently,  Kondarides  et  al.5  reported  rather  high  apparent  QY  for  a  Pt‐TiO2 
photocatalyst  under  experimental  conditions  rather  similar  to  ours.  In  fact,  using 
glycerol  and  ethanol,  they  estimated  QY  of  70  and  50,  respectively.  Using  the  same 




Figure  3.12  shows  the  results  from  thermogravimetric  analysis  (TGA) 
measurements on  the aged catalysts after  the 50 h of photo‐reforming of  the glycerol 
solution.  All  the  samples  present  a  weight  loss  of  ׽2%  below  350  °C.  This  can  be 
reasonably  related  to  the  desorption  of  carbonates  from  the  surface  of  the  aged 
samples.  Notably,  the  amounts  of  carbonates  removed  from  the  catalysts  are  very 
similar, in agreement with the comparable surface area of these materials. The decrease 
of  weight  observed  above  350  °C  can  be  interpreted  as  the  oxidation  of  reaction 
intermediate adsorbed on the catalyst surface. The weight loss  is very low (׽0.5%) in 
the case of  the CuOx@TiO2 while  the amount of residues  is significantly higher on the 
two  impregnated  samples  (weight  loss  of  5.8%  for  CuOx/TiO2‐ME  and  6.1%  for 
CuOx/TiO2‐SG). The TGA data  can  account  for  the different  activity  of  the  samples.  In 
fact,  the CuOx@TiO2 catalyst presents  the highest H2 and CO2 production and the best 










































was  present  in  solution  after  4  h)  and  almost  the  same  for  all  the  catalysts.  This  is 
consistent with the fact that the concomitant presence of the sacrificial agent, the TiO2 
and UV  irradiation  can  guarantee  the photodeposition of  the  small  fraction of  copper 
oxide  which  could  possibly  be  leached  out  during  the  initial  stage  of  reaction.  An 
exception  was  observed  for  the  CuOx/TiO2‐ME  sample,  for  which  a  transient 
appreciable  leaching was detected even under UV‐vis  irradiation. This evidence could 
be  justified  by  the  fact  that  this  sample  presents  large  CuO  particles  that  are  rather 
difficult  to be  reduced. Consistently,  under UV‐vis  irradiation only,  a  small  fraction of 
the  copper was  present  in  the metallic  form  (see  EXAFS  data).  Therefore,  during  the 
reaction,  the  formation  of  organic  acids  can  favor  a  partial  dissolution  of  the  copper 
oxides.  Subsequently,  the  occurrence  of  copper  photodeposition  can  decrease  the 
copper concentration in the solution. 
Cu  concentration  significantly  increases  when  the  environment  becomes 
oxidizing and acidic at the same time. Cu(II) ions are simply more easily formed under 
such conditions and subsequently can undergo stepwise leaching. In fact, around 25% 












The  present  CuOx‐TiO2  samples  show  an  initial  rate  of  H2  evolution,  which 
strongly  depends  on  the  sacrificial  molecule.  The  embedded  CuOx@TiO2  showed 




CuOx/TiO2‐ME  and  CuOx/TiO2‐SG  systems  have  similar  initial  activity  on  ethanol 
reforming  (Figure  3.10),  while  in  the  case  of  glycerol,  CuOx/TiO2‐SG  has  higher 
hydrogen and CO2 production rates in comparison with that of CuOx/TiO2‐ME. Despite 
this, after a long time the activities of the two impregnated systems are similar due to 
the  progressive  deactivation  of  the  CuOx/TiO2‐SG  photocatalyst  in  the  presence  of 
glycerol.  Notably,  while  the  hydrogen  production  over  CuOx/TiO2‐SG  dramatically 
decreases, suggesting a modification of the Cu phase, the rate of CO2 production appears 
almost  constant  during  the  experiment,  indicating  that  the  titania  remains  able  to 
interact with glycerol and  its reaction  intermediate. The reaction pathway  is certainly 
very  complex,39  and  far  from  being  fully  understood.  The  proposed  main  reaction 
intermediate  for  glycerol  photo‐reforming  is methanol.4 Nevertheless,  our CuOx/TiO2‐
SG  showed  negligible  ability  to  produce  CO2  from  methanol  degradation,  while  our 
CuOx@TiO2  and  CuOx/TiO2‐ME  have  this  capability.  Therefore,  formaldehyde  and/or 
formic  acid  obtained  during  the  degradation  of methanol  over  the  CuOx/TiO2‐SG  can 
remain adsorbed on the catalyst and also on the Cu, progressively reducing the activity 
of the system. The low initial activity of the CuOx/TiO2‐ME in the glycerol reforming can 
be  interpreted  as  a  combination  of  various  aspects.  First,  its  large  CuO  particles  are 
difficult to be reduced under reaction conditions (EXAFS results) and therefore they are 




systems with  respect  to  the  sacrificial  agent,  it  is  necessary  to  compare  also  the data 
obtained  using  monochromatic  black  light  irradiation  (Table  3.3)  and  with 
polychromatic irradiation (Figures 3.10 and 3.11). The H2 production from degradation 
of  ethanol  of  the  CuOx@TiO2  is  twice  with  respect  to  the  other  two  samples  (Figure 
3.10)  but  the  apparent  QY  for  the  three  samples  are  very  similar  (Table  3.3). 
Analogously,  significant  differences  of  activity  are  observed  in  the  case  of  glycerol 
(Figure  3.11)  while  similar  apparent  QY were  obtained  under  irradiation  at  365  nm 
(Table  3.3).  A  possible  explanation  of  this  apparent  contradiction  could  be  based  on 





extension  of  light  absorption  in  the  visible  region.40  Additionally,  copper  can  be 
differently  stabilized  within  various  TiO2  polymorphs.  Cu  doping  may  occur  even  in 
samples prepared by wet impregnation of preformed titania and heated in air for 24 h 




the  band  gap  of  the  CuOx@TiO2  could  be  slightly  reduced with  respect  to  that  of  the 
CuOx/TiO2‐ME. In the case of CuOx/TiO2‐SG, the presence of a larger amount of brookite 





The  present  study  indicates  appreciable  advantages  in  preparing  embedded 
CuOx@TiO2 photocatalyst  for hydrogen production by photo‐reforming of ethanol and 
glycerol  water  solutions  with  respect  to  conventional  impregnated  materials.  The 







Eg),  for  hydrogen  production  along with  the  centre  for  charge  carrier  recombination 
inhibition  process.  Secondly,  in  the  case  of  embedded  system,  the  Cu  phase,  being 
deeply surrounded by the porous TiO2, is protected against the adsorption of poisoning 




the  surface,  in a weaker  interaction with TiO2 with  respect  to  the embedded one and 
exposed to incoming light radiation and other oxidizing species produced as a result of 
the  photocatalytic  water  splitting  process.  The  effective  light  absorption  of  the  CuOx 
nanoparticles on the surface significantly reduces their capability as electron scavenger 
and co‐catalyst,  leading  to  lower hydrogen yields  compared  to  the embedded system. 
An initial increase followed by steady production of hydrogen (Fig. 3.9, Fig. 3.10 and Fig. 
3.11),  with  the  time,  predicts  the  equilibrium  between  hydrogen  radicals  (H•), 











glycerol  solutions.  This  study  also  demonstrated  that  the  proper  tailoring  of  a 
photocatalyst  with  a  suitable  alteration  technique  and  deep  insight  of  the  lattice 
structure  promotes  a  better  interfacial  contact  between  the  bulk  (TiO2)  and  doping 











































































In the previous chapter the embedding methodology to prepare Cu@TiO2 
photocatalyst and the investigation of their peculiar properties was described. Herein, a 
cheap and active photocatalysts based on Cu nanoparticles dispersed on TiO2 supports, 
which are capable of operating under solar radiation, are investigated for the 
production of hydrogen from ethanol and glycerol. Second generation ethanol and 
sugars, extracted from lignocellulosic parts of vegetables, and glycerol, produced as a 
by-product of bio-diesel, are attractive and largely available sacrificial agents.1, 2 
 
Catalysts synthesis and characterization 
TiO2 supports were synthesized by sol-gel (SG) and precipitation from titanyl 
sulphate (PS). Briefly, TiO2-SG were prepared by hydrolysis of titanium butoxide in 
ethanol in presence of HNO3 as a catalyst.3 The gel were aged at room temperature for 





by precipitation of an aqueous solution of TiOSO4 with NaOH 0.15M until pH = 5.5 is 
reached.4 After aging at room temperature for 24h, the precipitate was filtered, it was 
washed carefully to remove sulphate and sodium ions, dried at 80°C overnight and 
finally calcined at 450°C for 6h. Cu were loaded on the supports by photodeposition 
technique. Usually 1g of TiO2 (SG or PS) was suspended in a water/methanol 1:1 by 
volume solution containing copper nitrate. The amount of Cu(NO3)2•3H2O was changed 
in order to obtain the desired Cu loading (1.0 of 2.5 wt%). After stirring for 30min, the 
suspension was irradiated with a 125W medium pressure Hg lamp for 2h. The samples 
were finally filtered and dried. In the presence of light, a rapid change from green to 
black in the color of the suspension is observed, indicating that the copper is easily 
reduced to Cu(0) and deposited on the support. All the samples showed a stable 
evolution of H2 during the catalysts preparation. The nature of TiO2 and the loading of 
Cu affect the H2 evolution rate. Despite the lower surface area, the samples Cu/TiO2-SG 
show a higher H2 evolution with respect to Cu/TiO2-PS (see below). The effect of the Cu 
loading depends on the nature of the support. On TiO2-SG, comparable H2 productions 
are obtained independently from the Cu loading, except for an initial higher activity of 
Cu(2.5%)/TiO2-SG. On the other hand, higher hydrogen production is observed on 
Cu(2.5%)/TiO2-PS with respect to the Cu(1.0%)/TiO2-PS. 
 
Figure 4.1: H2 evolution rates during photodepostion process in MeOH/H2O 1:1 solution for the preparation 
of Cu(1.0%)/TiO2-SG (a), Cu(2.5%)/TiO2-SG (b), Cu(1.0%)/TiO2-PS (c) and Cu(2.5%)/TiO2-PS (d). 
The photocatalytic activity was evaluated for the hydrogen production from 
aqueous solutions of renewable oxygenates (ethanol 1:1 by volume or 1M glycerol). For 
UV-vis experiments, 500 mg of catalyst were suspended in 240 mL of solution and the 
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suspension was irradiated with a 125W medium pressure Hg lamp. For visible 
experiments, 100 mg of catalyst were suspended into 80 mL of solution and the 
suspension was irradiated using a Solar Simulator equipped with a 150W Xe lamp 
filtered with an Atmospheric Filter to reduce the fraction of UV photons. Ar flow (15 
mL/min) was employed to remove air from the reactor and as carrier for the reaction 
products. As the hydrogen production can depend on the sacrificial agent 
concentration,5 the duration of the long term experiments has been optimized to 
prevent significant alteration of the concentration of the oxygenates due to either the 
conversion and evaporation. Gaseous products were analyzed by GC analysis using a 
TCD for the quantification of H2 and a FID, couple with a methanator, for the 
quantification of the C-containing compounds (CO, CO2, CH4 etc.). The by-products 
present in the liquid phases after catalytic activity were analyzed by GC/MS using a HP 
7890 GC equipped with a DB-225ms column (J&W) and a HP 5975C mass spectrometer. 
Specific surface areas of the samples were measured by N2 physisorption at the 
liquid nitrogen temperature using a Micromeritics ASAP 2020 instrument. Usually, 250 
mg of the samples were degassed overnight before the measurements.  
Powder XRD patterns were collected using a Philips X-Pert instrument using Cu 
Kα sources. Mean crystallite sizes were calculated applying the Scherrer’s equation to 
the main reflection of each phase. 
EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure Spectroscopy) and XANES 
(Near Edge X-ray Absorption Spectroscopy) spectra have been recorded at the XAFS 
beamline of ELETTRA synchrotron (Trieste, Italy). Measurements were performed in 
the transmission mode using a double-crystal Si(111) monochromator and beam 
intensity was measured before and after samples and reference foils by ionization 
chambers. Harmonic rejection was obtained by an appropriate choice of the gaseous 
mixture in the ionization chambers and by a 10% de-tuning of the crystal. Three spectra 
have been acquired and averaged for each sample. Spectra were recorded at the Cu K-
edge (8978.9 eV) working at a sampling step of 0.2 eV around the edge and of 2 eV over 
a range of 1.5 keV above the edge. An integration time of 2 sec was used for all the 
points. The XANES and EXAFS spectra were recorded at room temperature and at the 
liquid nitrogen temperature, respectively. For the preparation of the samples, the 




repeated. After switching off the lamp, an adequate amount of the suspension was 
filtered on a PVDF membrane under N2 in a glove-bag (in order to avoid any un-wanted 
oxidation process in air), washed with 2-propanol, dried with N2 flow and sealed 
between kapton films. To avoid modifications during the spectra recording, the samples 
were measured immediately after the irradiation, preventing the air contact by 
evacuation inside the sample holder of the cryostat. Cu foil, Cu2O and CuO samples were 
also measured as reference materials.  
Data analysis has been performed with the FEFF8 software package.6 Theoretical 
phase and amplitude functions for each pair were calculated with the FEFF8 potential 
modulus and were checked from the back-Fourier-transformed filtered peaks of the 
references sample spectra, getting a good agreement. The spectra have been extracted 
up to 20 Å-1 with a good signal-to-noise ratio and analyzed in the typical k range from  
2.5 to 15.5 Å-1. The best fits of the extracted k3χ(k) signals were determined by a least-
squares spherical curve fitting procedure. The parameter error bars were calculated 
from the experimental standard deviation derived from the averaging of the extracted 
χ(k) function. The F test was applied when necessary to distinguish between fits of 
similar quality. Average diameter size of the Cu nanoparticles has been estimated from 
the fitted Cu nearest neighbours value, in hypothesis of fcc packing and cuboctahedral 
geometry.7  
Transmission Electron Microscopy (TEM) measurements were performed on a 
JEOL2010F instrument, with 0.21 nm spatial resolution at Scherzer defocus conditions.  
High Angle Annular Dark Field-Scanning Transmission Electron Microscopy 
(HAADFSTEM) images were recorded on the same microscope by using an electron 
probe of 0.5 nm of diameter and a diffraction camera length of 12 cm. The use of STEM 
mode in combination with X-EDS detectors (Oxford Instrument) allows the possibility 
to corroborate the nature of the particles by perform chemical analysis with a spatial 
resolution better than 1 nm. To avoid any contact with solvents, samples were 
deposited by deeping the holeycarbon coated Mo grids into the fresh powder catalysts. 
The grids were previously pretreated at 200 °C under pure hydrogen flow to clean them 
and prevent the desorption of volatile carbon base molecules during the quasi in situ 
experiments. The sample pretreatment were performed in a homemade reaction cell 
which is coupled to a vacuum transfer holder (VTST4006, GATAN ltd.). This special 
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holder was used to transfer the sample to the microscope under anaerobic conditions. A 
standard analytical single tilt holder was used to study the oxidized samples.  
The amount of total Cu released in the solution during and after the 
photocatalytic activity was determined by inductively coupled plasma-atomic emission 
spectroscopy (ICP-AES). After the photocatalytic activity, an aliquot of the suspension 
was filtered using a 0.45 μm membrane (Millipore) and the mother liquor was 
subjected to the analysis for the Cu determination. All solutions were analyzed by ICP-
AES using a Spectroflame Modula E Optical Plasma Interface (OPI) instrument by 
SpectroTM. The total copper concentration was evaluated using calibration curves 
obtained by dilution of SpectrascanTM copper standard solutions for ICP-AES analysis 
(Teknolab A/S, Norway). All standards (range: 0.1-50.0 mg L-1) were prepared using a 
EtOH/H2O 1:1 solution or a 1.0 M glycerol solution to compensate the matrix effect. The 
used emission wavelength was 324.754 nm, the limit of detection  
0.03 mg L-1 and the repeatability of measurements expressed as relative standard 
deviations (RSD%) and calculated on six replicates of various samples was lower than 
4%. Calibration curves obtained by means of five standard solutions had correlation 
coefficients higher than 0.998.  
Results and discussion 
TiO2-SG (surface area 69 m2 g-1) was composed of a mixture of polymorphs 
(Figure 4.2a). The analysis of its XRD pattern, following the work of Zhang et al.,8 
evidenced the presence of anatase (64 wt%), rutile (8 wt%) and brookite (28 wt%). 
Mean crystallite sizes of 11, 32, and 11 nm were calculated for anatase, rutile, and 
brookite, respectively. TiO2-PS possessed a slightly higher surface area (104 m2 g-1). Its 
powder XRD pattern showed the presence of a pure anatase phase (Figure 4.2b), with a 





Figure 4.2: Powder XRD patterns of TiO2-SG (a) and TiO2-PS (b) 
XRD analysis of the Cu/TiO2 nanocomposites did not allow the identification of 
Cu-related phases probably because of their low amount and/or high dispersion. 
Therefore, the Cu phases photodeposited on TiO2 supports were characterized by using 
X-ray absorption near-edge structure (XANES) or extended X-ray absorption fine 
structure (EXAFS) spectroscopy. Immediately after photodeposition, XANES spectra at 
the Cu K edge was in good agreement with that of Cu foil used as reference standard 
(Figure 4.3), thus indicating that copper is deposited in the form of zero-valent copper. 
The results of the analysis of the EXAFS spectra are summarized in Table 4.1. 
 
Figure 4.3: Normalized XANES spectra at the Cu K-edge of photodeposited samples (after photodeposition 
by irradiation in CH3OH/H2O solution for 2h and exposure to air for 24h): Cu(1.0%)/TiO2-SG (a), 
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The Cu-Cu bond lengths are in good accordance with the value observed for 
metal Cu (0.2556 nm). Cu-O contributions were also observed in the EXAFS signals of 
the samples with 1.0 wt% Cu loading. These contributions are likely to have originated 
from the interaction of the Cu atoms with the TiO2 support, as the Cu-O bond lengths do 
not match those of standard materials, such as Cu2O (0.184 and 0.302 nm) and CuO 
(0.195, 0.276, 0.290, and 0.309 nm). Assuming a cubooctahedral geometry, the average 
dimensions of the Cu nanoparticles were calculated,9 evidencing a very high dispersion 
of the metal on the surface of TiO2. 
Table 4.1. Results from EXAFS analysis at the Cu K-edge of photodeposited samples. 






























Cu nanoparticles of about 1 nm were observed for the samples with low metal 
loading. An increase in the amount of Cu, lead to a moderate increase in the size of metal 
nanoparticles for the sample supported on TiO2-SG. Conversely, a significant increase in 
the particle size was observed for the samples prepared from TiO2-PS (Table 4.1). 
Assuming that the nucleation of Cu occurs by reduction of metal ions by photogenerated 
electrons and that the subsequent growth of metal nanoparticles takes place around 
defects on the surface of the support,10 the mean dimensions of Cu nanoparticles would 
suggest that in TiO2-SG a higher number of growth centers are actually present with 
respect to TiO2-PS. Indeed, multi-phasic TiO2 materials show a lower rate for electron-
hole recombination, as electrons and holes can be trapped in different and, therefore, 
separated phases.11-13 In this way, the lifetime of surface defects is increased, favoring a 
better dispersion of Cu nanoparticles on the surface of TiO2-SG. 
After exposure to air, all the samples showed a rapid oxidation of Cu 




of the XANES spectra of the samples. After exposure to the air for 24 h (Figure 4.4) only 
Cu(2.5 %)/TiO2-PS still maintains a residual fraction of zerovalent Cu.  
 
Figure 4.4: Normalized XANES spectra at the Cu K-edge of photodeposited samples (after photodeposition 
by irradiation in CH3OH/H2O solution for 2h and exposure to air for 24h): Cu(1.0%)/TiO2-SG (a), 
Cu(2.5%)/TiO2-SG (b), Cu(1.0%)/TiO2-PS (c), Cu(2.5%)/TiO2-SG (d), Cu foil (e), Cu2O (f) and CuO (g). 
Furthermore, EXAFS analysis revealed, for the samples supported on TiO2-SG, 
CuO-like species without crystallographic order, as supported by the absence of next 
nearest Cu neighbor contributions. On the other hand, Cu(1.0 %)/TiO2-PS formed small 
CuO aggregates, whereas Cu(2.5 %)/TiO2-PS showed the same shell structure as that of 
a freshly irradiated sample. This latter behavior would suggest that around the metal 
core only an amorphous layer of oxide was formed, which can entirely preserve the 
metal particle structure, with only a negligible reduction in size. 
To determinate the Cu particle size distribution and corroborate the EXASF 
results, high angle annular dark field scanning transmission electron microscopy 
(HAADF-STEM) was used in combination with X-ray energy dispersive spectrometry 
(XEDS) chemical analysis. Shown in Figure 4.5 are typical HAADF images of the Cu(2.5 
%)/TiO2-SG and Cu(2.5 %)/TiO2-PS samples after exposure to the air.  
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Figure 4.5: Representative HAADF images and copper particle size distribution of the a) Cu(2.5 %)/TiO2-SG 
and b) Cu(2.5 %)/TiO2-PS. About 60 copper particles were measured for each sample. 
The average particle sizes were 1.8 and 4.3, respectively. To obtain reliable 
particle-size distributions of the reduced copper samples, that is, simulating the active 
state of the copper during photoreaction, the materials were also mildly pre-reduced 
(pure hydrogen at 70°C) in a quasi in situ equipment and subsequently transferred to 
the TEM under anaerobic conditions. This approach prevented particle re-oxidation 
under atmospheric pressure. The particle size distribution and representative STEM 
images are included in the Figure 4.6. In this case, the mean particle size of the Cu(2.5 
%)/TiO2-SG and Cu(2.5 %)/TiO2-PS samples were 1.6 and 4.2 nm, respectively. The 
TEM data were in good agreement with the EXAFS results. The small differences 
between the fresh and reduced samples can be attributed to the reduction of the CuOx 
nanoparticles. 
 
Figure 4.6: Representative HAADF images and copper particle size distribution of the (A) Cu(2.5%)/TiO2-SG 
and (B) Cu(2.5%)/TiO2-PS, pre-reduced in pure hydrogen at 70°C in a “quasi in situ equipment” and 
subsequently transfer to the TEM under anaerobic conditions. Total particles about 65 per sample. 
Shown in Figure 4.7 is the H2 evolution from aqueous solution of ethanol and 




products were detected in the gas stream: CH4, CO2, ethylene, and acetaldehyde in the 
case of ethanol, CO2 in the case of glycerol. 
Samples prepared from TiO2-SG demonstrated better performance with respect 
to those prepared from TiO2-PS. This could be ascribed to the longer lifetime of the 
electron/hole pair of multiphasic TiO2 materials.11-13 Comparing samples with the same 
support, higher H2 productions were observed with a Cu loading of 1.0 wt% under 
UV/Vis irradiation and in the presence of ethanol, whereas for the glycerol solutions, a 
Cu loading of 2.5 wt% produced better results. 
 
Figure 4.7: H2 production rates on photodeposited Cu/TiO2 nanocomposites from ethanol or glycerol 
aqueous solutions by irradiation in the UV/Vis region (left side) or by Solar Simulator (right side): a) Cu(1.0 
%)/TiO2-SG; b) Cu(2.5 %)/TiO2-SG; c) Cu(1.0 %)/TiO2-PS; d) Cu(2.5 %)/TiO2-PS. Please note the different 
time scale 
Using irradiation produced by the Solar Simulator produced a lower 
photocatalytic activity than if the UV/Vis source was used. This might be ascribed to the 
lower contribution of the TiO2 support, which adsorbs only UV photons, scarcely 
present (≈4%) in the Solar Simulator source. Therefore, these materials possess an 
appreciable activity even using visible light. After an initial activation period, the H2 
production is rather stable. Ethanol dehydrogenation results in the production of large 
quantities of acetaldehyde, whose concentration continuously increased in the gas 
stream (Fig. 4.8), due to the equilibration with the products in the liquid phase. 
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Although no acetic acid or its esters are detected by GC/MS analysis (Fig. 4.9a), its 
intermediacy could be suggested by the presence of equimolar amounts of CO2 and CH4 
(Fig. 4.8).  
 
Figure 4.8: By-products detected in the gas stream during H2 production from EtOH/H2O 1:1 solution under 
UV-vis irradiation of Cu(1.0%)/TiO2-SG (a), Cu(2.5%)/TiO2-SG (b), Cu(1.0%)/TiO2-PS (c) and 
Cu(2.5%)/TiO2-SG (d) and under irradation with a Solar Simulator for Cu(1.0%)/TiO2-SG (e) and 
Cu(1.0%)/TiO2-PS (f). Please, note the different time scales. 
The mechanism of significant adsorption of acetic acid on TiO2 polymorphs was 
recently discussed in details.14 Alternatively, CH3CHO could decompose to CH4 and CO, 
followed by WGSR promoted by light.15 Since CH3CHO accumulates in solution, it is 
evident that its transformation is slower than its formation. As a consequence, owing to 
the presence of both ethanol and surface acidic sites on the TiO2 support, formation of 
the corresponding acetaldehyde diethoxy acetal was also observed. The same acidic 
sites might be considered responsible for the formation of ethylene by dehydration of 





Figure 4.9: a) GC/MS analysis of the liquid phase after photocatalytic H2 production from EtOH/H2O 1:1 
solution using Cu(1.0%)/TiO2-SG under irradiation with the Solar Simulator for 24h; b) possible reaction 
pathway involved in the photocatalytic H2 production over Cu/TiO2 nanocomposites from aqueous ethanol 
solution. 
In the case of glycerol, only CO2 was detected in the gas stream (Fig. 4.10), while 
in the liquid phase the main by-products detected have been 1,3-dihydroxypropanone 
and hydroxyacetaldehyde.  
 
Figure 4.10: By-products detected in the gas stream during H2 production from glycerol 1M solution under 
UV-vis irradiation of Cu(1.0%)/TiO2-SG (a), Cu(2.5%)/TiO2-SG (b), Cu(1.0%)/TiO2-PS (c) and 
Cu(2.5%)/TiO2-SG (d) and under irradation with a Solar Simulator for Cu(1.0%)/TiO2-SG (e) and 
Cu(1.0%)/TiO2-PS (f). Please, note the different time scales. 
a b
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Minor amounts of 2,3-dihydroxypropanal, 1,2-ethanediol, hydroxyacetone, as 
well as two isomers of dimethyl-1,4-dioxane were also detected (Fig. 4.11a). Notably, no 
traces of either carboxylic acids or their ethyl esters were ever detected. The minor 
compounds derive from partial transformations occurring on the main products (Fig. 
4.11b). 
 
Figure 4.11: a) GC/MS analysis of the liquid phase after photocatalytic H2 production from glycerol 1M 
solution using Cu(1.0%)/TiO2-SG under irradiation with the Solar Simulator for 24h. Asterisks mark 
impurities present in MeOH used for dilution of the samples before GC/MS analysis.; b) Possible reaction 
pathway involved in the photocatalytic H2 production over Cu/TiO2 nanocomposites from aqueous glycerol 
solution. 
For instance, conversion of 1,3-dihydroxypropanone into 1-hydroxy-2-
propanone was very limited, which lead to the eventual accumulation of 1,3-
dihydroxypropanone in solution. This makes possible the sustainable production of 1,3-
dihydroxypropanone, an interesting compound used for preparation of skincare 
products and also as a building block for the synthesis of biodegradable polymers.16 On 






degradation of glycerol to H2 and CO2 through a sequence of intermediate including 
alcohols, aldehydes and carboxylic acids.  
After the photocatalytic experiments, the resulting liquid phases were analysed 
by ICP-AES to check a possible leach of Cu during irradiation. When irradiation was 
performed with a UV-vis, source, very small amounts of Cu (2 – 3 % of total) were 
detected in the liquid phase in both cases. This result is consistent with that reported in 
the previous chapter, indicating that some amount of Cu can be oxidized and leached 
out from the catalyst during the reaction. However, at the same time it can be re-
photodeposited, owing to the constant presence of UV photons, of the TiO2 
semiconductor and the sacrificial agent. On the contrary, when irradiation was 
performed with the Solar Simulator (Fig. 3), the amount of Cu detected in the liquid 
phases were much higher (about 16% and 9% for the samples supported on TiO2-SG 
and TiO2-PS respectively). These values are independent of both the sacrificial agent 
(ethanol or glycerol) and the experiment time (24 or 80 h) suggesting that an 
equilibrium between the Cu ions in solution and the Cu photodeposited on the TiO2 is 
established. In this case, the fraction of UV photons is quite low (~4%), not sufficient to 
re-photodeposite Cu efficiently. Despite this, only minor deactivation was observed in 
all the experiments performed using the Solar Simulator (Fig. 4.7). 
 
Conclusions 
Summarizing, active and cheap nanocomposites can be obtained by 
photodeposition of Cu on the surface of TiO2 supports. The activity of TiO2 is strongly 
influenced by its structural characteristics: when a multi-phasic support is used, the 
high number of defects (electron/hole pairs) produced results in a very high dispersion 
of the metal and in a higher activity in H2 production, by an increase in the oxidation 
rate of the sacrificial agents. Minor leaching is observed under UV irradiation, while 
under solar like irradiation a considerable fraction of Cu is oxidized and subjected to 
photocorrosion. After a few hours, the amount of Cu ions becomes constant suggesting 
the establishment of an equilibrium between the Cu photodeposition process, induced 
by the small fraction of UV (~ 4%), and the leaching phenomena. Remarkably, the 
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negative effect on the hydrogen production is not dramatic. Regeneration process based 
on the use of short UV irradiation steps can overcome progressive and serious 
deactivation. Besides the production of hydrogen, photocatalysis could open the way to 
the synthesis of building blocks of interest for chemical industry, since the oxidation of 
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semiconducting  Cu2O‐  and  CuO‐based  nanostructures  have  been  the  focus  of  a  great 
interest. Cubic Cu2O (Eg≈2.1 eV) and the monoclinic CuO (Eg≈1.2 eV) both have a broad 
perspective  of  attractive  utilizations  as  active  components  in  superconductors, 
electrode  materials,  field  emitters,  solar  cells,  and  photocatalysts.1‐5  In  the  latter 
context,  a  challenging and  strategic  concern  is  actually  the use of  copper oxide based 




especially as a  function of  their nanoscale organization, have  been scarcely addressed 
despite their extensive use in solar cell devices.1, 2,  13 In particular, pure Cu2O and CuO 










The  systems were  grown  under  O2‐based  atmospheres  on  HF  etched  Si  (100) 
substrates  at  different  temperatures  starting  from  a  CuII  precursor,  
Cu(hfa)2·TMEDA  (hfa=1,1,1,5,5,5‐hexafluoro‐2,4‐pentanedionate,  TMEDA=N,N,N’,N’‐
tetramethylethylenediamine),  which  has  not  been  adopted  to  date  in  CVD  routes  to 
copper  oxides.  The  precursor was  synthesized  following  a modification  of  a  reported 
procedure.15 The custom‐built CVD reaction system used for copper oxide depositions16, 
17  consisted  of  a  horizontal  quartz  tube  cold‐wall  reactor  equipped with  a  resistively 
heated  susceptor and an external glass vessel  for precursor vaporization. Depositions 
were  carried  out  in  O2‐based  reaction  atmospheres  at  growth  temperatures  between 
350 and 550°C on p‐type Si(100) wafers (MEMC, Merano, Italy; size: 1cm x 1cm x 1mm), 
preliminarily  subjected  to  etching  treatment  in  2% aqueous HF  to  remove  the native 
SiO2 layer from their surface. The precursor was vaporized at 70°C and transported into 
the  reactor  tube  by means  of  an  oxygen  flow  rate  of  100  sccm,  in  the  presence  of  a 
further  100  sccm  O2‐based  gas  flow.  Gas  lines  and  valves  between  the  precursor 
reservoir and the reaction chamber were maintained at a temperature of 120°C in order 
to  avoid  undesired  precursor  losses  by  condensation  phenomena.  The  total  pressure 
during  the  depositions,  carried  out  for  120  min,  was  set  at  10.0  mbar.  Once  the 









Field  Emission‐Scanning  Electron  Microscopy  (FE‐SEM)  were  performed  by  a 
Zeiss SUPRA 40VP instrument, operated at acceleration voltages between 10 and 20 kV. 
No sample pretreatment was performed prior to analyses. 
X‐ray  Photoelectron  and  X‐ray  Excited  Auger  Electron  Spectroscopy  (XPS  and 
XE‐AES)  analyses  were  performed  on  a  Perkin  Elmer Φ  5600ci  spectrometer  with  a 
non‐monochromatized AlKα  source, at a working pressure  lower than 10‐9 mbar. The 




Photocatalytic  experiments were  carried  out  in  a  250‐mL  pyrex  discontinuous 






A  125 W medium pressure mercury  lamp  (Helios  Italquartz) with  pyrex walls 
was used for UV‐visible excitation, while a 125 W low pressure mercury lamp (Hanovia) 
with quartz wall was  employed  for UV  irradiation. The photon  flux was measured by 
using a DeltaOHM radiometer HD2302.0. Accordingly to Lianos et al.,18 the approximate 
average  incident  radiation power on  the photocatalyst was 129  and 254 mW  for UV‐
visible and UV excitation, respectively. 
On‐line  gas  detection  was  performed  by  mean  of  an  Agilent  6890  GC  system, 
equipped with a 10 way ‐ two loop injection valve. A molecular sieve 5A column and a 










reflections  of  cubic  Cu2O  (cuprite)1.  In  a  different  way,  an  increase  in  the  substrate 




This  phenomenon  was  unambiguously  confirmed  at  550°C  (Fig.  5.1b)  by  the 




Representative  field  emission  scanning  electron  microscopy  (FE‐SEM)  images 




































(Figure  5.2b),  characterized  by  the  presence  of  uniformly  distributed  branched 
nanowires with  lengths higher  than 2 µm, protruding  from  the  substrate  surface  and 





be evaluated as 100 nm.  It  is worthwhile highlighting that only marginal variations  in 
the system morphology could be detected after the photocatalytic tests. The formation 
of these peculiar wires could be explained by assuming that, on increasing the growth 
temperature,  the  adsorbed  species  might  progressively  acquire  a  higher  surface 





In  particular,  the  growth  direction  indicated  by  arrows  in  fig.  5.2b  is  related  to  the 
presence of long wires with a lateral size of ≈20 nm (fig. 5.4a). Such nanostructures are 
characterized by a high content of stacking  faults  (marked by arrows  in  fig. 5.4b) and 
mainly  grow  either  along  the  [001]  or  the  [111ത]  direction.  In  agreement with  FESEM 
analyses, a second family of smaller nanorods (average  length ≈90 nm;  lateral size ≈8 
nm)  is  observed  and  correlated  to  the  tooth  of  the  combs  revealed  in  fig.  5.2b.  TEM 
analyses evidenced that the  latter branches preferentially grow with a  [100] and [1ത10] 
orientation  and  present  a  structural  relation  to  the  parent  1D  nanorods  that  can  be 
explained in terms of an oriented attachment mechanism (fig. 5.4c,d).19 As a matter of 
fact,  after  the  first  nucleation  stages,  an  anisotropic  CuO  growth  of  the  largest 
nanowires  takes  place  along  the  [001]  and  [111ത]  directions.  During  this  process,  the 












reported  in  fig.  5.2  were  characterized  by  an  appreciably  open  morphology,  an 
important  pre‐requisite  for  the  above  discussed  functional  applications.  To  obtain  a 
deeper  insight  into  the  system  morphology,  AFM  investigations  were  performed  on 
both  samples.  In  fact,  since  in  the  case  of  supported  nanosystems  surface  area 
evaluation  is  a  difficult  task  due  to  the  low  material  amount,  its  semi‐quantitative 
estimation can be obtained by Root Mean Square (RMS) roughness measurement.20 In 
fact,  the effective surface area  is  typically  larger  for a rougher surface. To  this regard, 
fig. 5.5 displays, as a representative example, the AFM image of the specimen reported 
in  fig.  5.2a.  As  can  be  observed,  the  sample  texture  was  characterized  by  globular 
aggregates, in agreement with FESEM analyses. Interestingly, the RMS roughness for the 
present  sample,  evaluated  by  a  2×2μm2  image, was  as  high  as  83  nm. A  similar AFM 
investigation on the sample of fig. 5.2b yielded a RMS roughness of 117 nm. This value, 
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appreciably  higher  than  the  previous  one,  was  ascribed  to  the  peculiar  sample 
morphology  characterized  by  the  presence  of  entangled  1D  nanowires,  producing  a 
more marked corrugation. 
 
Figure  5.5:  AFM  micrograph  for  a  Cu2O  specimen  on  Si(100)  synthesized  at  350°C  under  a  wet  O2 
atmosphere. 
In the case of deposits obtained at 350°C, the absence of well detectable shake‐
up  Cu2p  satellites,  the  Cu2p3/2  BE  value  (932.5  eV)  and  the  Auger  α  parameter, 
calculated by  the  sum of Cu2p3/2  BE  and  the CuLMM Auger peak Kinetic Energy  (KE) 
[α=BE(Cu2p3/2)+KE(CuLMM)=1849.5 eV], were all in agreement with the occurrence of 





Auger  α  parameter  (α=1851.8  eV)21,  22  These  findings  were  consistent  with  GIXRD 
results (see above). It is worth noticing that carbon photoelectron signals disappeared 
after  5’  Ar+  erosion,  suggesting  thus  that  C  presence  was  limited  to  the  outermost 
regions due to atmospheric contamination and that the Cu(hfa)2•TMEDA precursor had 




Figure  5.6  reports  the  rate  of  H2  evolution  on  the  obtained  systems  using 
H2O/CH3OH solutions. Interestingly, even by using visible light (Figure 5.6a), a constant 
rate  of  hydrogen  production  was  observed  on  CuO,  corresponding  to  a  quantum 
efficiency  of  0.6%.  This  unexpected  reactivity,  which  differs  from  that  of  the 
homologous bulk materials or compact  films (see below),8,  11  could be ascribed  to  the 
peculiar  morphology  of  the  obtained  nanosystems  (Figure  5.2)  Consistent  with  the 
higher band gap and the more compact structure with respect  to CuO (see above and 
Figure  5.2),  the  Cu2O  nanosystem  displayed  a  worse,  although  appreciable, 
performance.  In  both  cases,  blank  experiments  confirmed  that  no  H2  evolution  was 









dependent  phenomena  might  lead  to  an  upward  shift  of  the  conduction  band,  thus 
making feasible the water reduction process. In addition, in both cases, extensive light 
scattering due to the peculiar nanosystem morphologies likely enhances the absorption 





























































appreciable  overestimation  of  the  material  amount,  in  particular  in  the  case  of  CuO 
nanowires that are characterized by a very open structure (Figure 5.2b). The amount of 
CuxO  was  estimated  by  considering  the  corresponding  bulk  densities  
(6.0  and  6.4  g×cm‐3,  respectively)  and  the  average  sample  thickness,  as  evaluated  by 
cross‐sectional FE‐SEM images (Figure 5.2) and they were resulted as 1.6 and 0.12 mg 
for the CuO and Cu2O nanosystems, respectively.  In order to evidence the effect of the 
peculiar morphology  on  the  reactivity  of  the  CVD  copper  oxide  samples,  the  catalytic 






the  powdered  samples  are  reported  in  Figure  5.7  (compare  Figure  5.2).  As  can  be 
observed,  commercial  copper(I)  oxide was  characterized by  the presence of  irregular 
platelet‐like aggregates, with average sizes ranging from 350 nm to 6 μm. In a different 
way, the images for the CuO specimens evidenced the presence of particles with a mean 





For  comparison purposes,  the hydrogen production  rate  of  the  supported CVD 
systems  and  the  pressed  powders  was  normalized  with  respect  to  their  geometrical 
area and sample weight.  
With  CuO  (Aldrich)  the  H2  production  rate  was  evaluated  to  be  140  and  
200 L h‐1m‐2g‐1 in the visible and UV regions, respectively, which are significantly lower 
than  those  of  the  nanosystem  prepared  by  CVD  (2000  and  26000  L  h‐1m‐2g‐1, 
respectively).  Similarly,  bulk  Cu2O  (Alfa  Aesar)  showed  a  significantly  lower  activity 
(130 and 580 L h‐1m‐2g‐1 in the visible and UV regions, respectively) with respect to the 
corresponding  Cu2O  samples  obtained  by  CVD  (11800  and  110000  L  h‐1m‐2g‐1  under 
visible and UV irradiation, respectively). In this context, it is worth highlighting that the 
rate of hydrogen production was evaluated with respect to the geometrical sample area 
rather than to the surface area.  In  fact, although the  latter parameter can significantly 
influence  the  photocatalyst  performance,  its  accurate  measurement  could  not  be 
performed  owing  to  the  very  low  amount  of  material  in  the  present  supported 
nanosystems.  
Overall,  these  observations  highlight  the  significant  role  exerted  by  the 
morphology  of  the  present  samples  obtained  by  CVD  on  their  photocatalytic 
performances.  
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of  irradiation,  after  a  delay  of  few minutes  necessary  to  purge  the  residual H2  in  the 




time on a CVD CuO nanosystem  from a methanol:water=1:1  solution under UV  irradiation. Between  two 
consecutive cycles (vertical bars in the figure), the irradiation was switched off for 12 h. 
These  cycling  experiments  confirmed  that  the  CuO  catalyst  prepared  by  CVD 
underwent  a  slow  deactivation  upon  prolonged  utilization.  This  phenomenon  could 
suggest  the  occurrence  of  an  in  situ  partial  photoreduction  of  nanostructured CuO  to 
Cu2O,  as  confirmed  by  the  color  changes  observed  under  irradiation.  Note  that  the 
system was kept under flowing Ar throughout the activity tests and that upon exposure 
to  air  the  color  of  the  sample  rapidly  returned  to  the  initial  one,  indicating  a  fast  re‐
oxidation owing to the high reactivity that is characteristic of nanostructured systems. 
In agreement with this observation, data from FE‐SEM, X‐ray photoelectron (XPS), and 




of  a minor photo‐leaching process,  leading  to  the  release of Cu  ions  into  solution and 
promoting  the  formation of hydroxy  ions  (OH‐)  that,  in  turn,  act  as  scavengers  for H+ 
ions,  the  precursors  for  H2  formation.  In  addition,  the  release  of  oxygen  as  a 
consequence  of  leaching  might  further  enhance  the  yield  of  OH‐  ions.23  A  minor 
contribution of the reaction by‐products, such as CO, leading to the formation of organic 
acids as intermediates of possible reactions involving methanol oxidation should also be 





gain  any  direct  evidence  for  appreciable  leaching  phenomena.  In  any  case,  separate 
independent  experiments  performed  by  intentionally  introducing  CuII  ions  into  the 
solution  did  not  reveal  significant  contributions  to  the  observed  activity.  In  fact,  a 
photocatalytic experiment was carried out using 20.63 mg of Cu(NO3)2•3H2O (Fluka) to 
evaluate  possible  contribution  from  the  homogeneous  reaction,  but  a  negligible 
hydrogen production (0.03 L h‐1 g‐1 under Vis irradiation) was observed. 
A further issue to be considered concerns the fact that the used sacrificial agent 
(methanol)  could  also  be  involved  in  dehydrogenation/oxidation  reactions,  thus 
partially  contributing  to  the  observed  hydrogen  evolution.  This  phenomenon  was 
confirmed by gas chromatography (GC) analysis, which revealed the presence of small 
amounts  of  CO2  and  formaldehyde.  The  CO2  evolution  observed  in  UV  photocatalytic 
experiments with  the CuO sample prepared by CVD represented  less  than 30% of  the 
stoichiometric amount expected for hydrogen production by methanol photo‐oxidation. 
Upon  irradiation with visible  light,  an  even  lower amount of CO2 was produced. Only 
traces of formaldehyde were detected by GC, and accurate quantification was prevented 
by  the  high  volatility  of  the  product.  Therefore,  under  the  present  experimental 
conditions,  methanol  acts  both  as  inhibitor  of  the  electron–hole  recombination 
processes and partially as a hydrogen source.  
The  ability  of  these  nanosystems  to  produce  H2  by  photoreforming  of 
water/ethanol  solutions  was  tested.  Indeed,  (bio)‐ethanol  is  considered  a  promising 
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Nevertheless,  in  the  present  case  a  lower  (≈15  times)  hydrogen  production  rate was 






In order to attain a deeper  insight  into the system performances,  the produced 
H2 volumes were  integrated as a  function of  time and normalized with  respect  to  the 
sample geometrical area (1×1 cm2) and CuxO weight (fig. 5.9b) as, already, described for 
the  case  of  methanol.  In  spite  of  this  approximation,  important  information  can  be 
deduced  from  an  inspection  of  fig.  5.9b.  While  the  observed  linear  trends  are  in 
agreement with  the  time stability of  the photocatalytic performances,  the slope of  the 
two plots  can be used  for  a  semi‐quantitative  estimation of  the H2 produced per unit 
area  and per  gram of  catalyst. Accordingly,  the volume of hydrogen generated by  the 
  121Chapter 5: Part 1: Supported systems based on copper oxides
Cu2O  and  CuO  specimens  correspond  to  8.24×103  and  3.13×103  L  h‐1  m‐2  g‐1, 
respectively,  i.e.  to 0.043 and 0.054 μmol min‐1  for a 1 cm2 sample size. The obtained 
values  are  appreciably  lower  (ca.  two  orders  of magnitude) with  respect  to  the most 
promising  Pt‐TiO2  systems.  Yet,  it  is  worthwhile  observing  that  the  latter  contain  an 
expensive  and  rather  toxic  noble  metal.26  In  addition,  note  that  the  present  CuxO 
nanoarchitectures,  despite presenting  a  lower  activity,  possess  a  higher  time  stability 
and  do  not  require  the  use  of  expensive  materials.  As  a  whole,  the  above  discussed 






A  new  CVD  route  towards  supported  CuxO‐TiO2  nanocomposites  has  been 
developed,  consisting  in  the  deposition  of  porous  CuxO  nanomatrices,  followed  by  a 
controlled  dispersion  of  TiO2  NPs.  The  above‐mentioned  Cu(hfa)2•TMEDA  and  
Ti(O‐iPr)2(dpm)2 (O‐iPr = isopropoxy; dpm = 2,2,6,6–tetramethyl–3,5–heptanedionate) 
were  used  as  copper  and  titanium  precursors.  The  resulting  composites  were 




of  our  knowledge,  the  synthesis  and  use  of  such  systems  in  photocatalytic  hydrogen 
generation has never been reported up to date. The morphology of the obtained Cu2O‐
TiO2  nanodeposits  (Figure  5.10a,b)  was  characterized  by  cubic  crystals  (average 
dimensions  ≈  150  nm)  with  their  apexes  directed  perpendicularly  to  the  growth 
surface, in line with previous findings for supported Cu2O nanosystems. The conformal 
coverage  of  such  nanopyramids  by  smaller  TiO2  particles  (≈  15  nm)  suggested  the 
occurrence  of  a  3D‐growth  mode.  Upon  gold  introduction  (Figure  5.10c),  the  lateral 
crystal size underwent a  little reduction, whereas the overall  thickness was decreased 
by  25%.  Such  an  effect  was  ascribed  to  a  sort  of  “chemical  annealing”,27  i.e.,  the 
combination  of  etching  and  structural  compaction  promoted  by  plasma  ablation  and 
bombardment  under  the  adopted  conditions,  in  agreement with  previous  reports  for 
other oxide materials.28 
The  typical  RMS  roughness  was  evaluated  to  be  5  nm.  On  the  other  hand, 
supported  CuO–TiO2  nanocomposites  displayed  a  more  porous  morphology, 
characterized  by  an  RMS  roughness  of  90  nm  and  indicative  of  a  significantly  higher 
































































































































H2  evolution  rate was directly  influenced by  a  concurrence  of  factors,  i.e.,  the  system 
nano‐organization/chemical  composition  and  the  spectral  range  of  the  incoming 
excitation  light.  As  can  be  noticed,  CuxO–TiO2  nanocomposites  possessed  comparable 
performances  upon  visible  irradiation,  providing  a  stable  H2  production  rate  
(≈  2  μmol  h−1cm−2)  up  to  6  h  illumination.  Interestingly,  upon  gold  dispersion  the H2 
yield was almost doubled for both kinds of composites. Such a variation, never reported 
to  date  for  similar  nanosystems,  could  be  ascribed  to  the  SPR  absorption  of metallic 
gold  nanoaggregates  (typically  located  at  ≈  550  nm  for  ≈  5–10‐nm  Au  particles), 
resulting  in an enhanced  light harvesting.  In addition,  the catalytic activity of smaller‐
sized  Au  NPs  is  expected  to  provide  a  beneficial  contribution  to  the  observed 
performance improvements. Although still preliminary, these indications underline the 
role  of  precise  engineering  of  advanced  composite  nanosystems  to  achieve  well‐
designed  functional  activities.  On  the  basis  of  the  above  results,  a  systematic 
improvement  of  H2  production  rates  could  be  expected  upon  switching  to  the  more 
energetic UV irradiation, but this prediction was only partially fulfilled. In fact, Au‐free 
samples provided maximum H2 photoproduction rates of ≈ 7 and 10 μmol h−1cm−2  for 
Cu2O–  and  CuO–TiO2  composites.  Nonetheless,  upon  UV  illumination  a  rapid 
deactivation after ≈ 1 h of irradiation took place, particularly in the case of the CuO–TiO2 
nanosystem.  In  line  with  the  data  discussed  for  Figure  1,  this  difference,  which  is 




to  produce  a  lower  TiO2  dispersion.  As  a  consequence,  the  increased  coverage  of  the 
outermost  system  layers  with  TiO2  (compare  Figure  5.10  a–b)  is  responsible  for  a 
suppression of detrimental corrosion phenomena, resulting in a more stable functional 
response.  This  effect  explains  the  slower  and  less‐pronounced  time  deactivation  of 










after an  initial  induction  time of ≈ 1.5 h, a very stable activity  is produced. For Cu2O–
TiO2–Au, a significantly higher response upon UV excitation could be observed (Figure 
5.10 h–j) due  to  the synergistic combination of  the more compact structure,  the more 






The  performances  of  the  present  nanosystems  prepared  by  CVD  are  very 
promising,  especially  considering  that  the  active  CuxO  phase  is  deposited  on  an  inert 
substrate.  A  direct  comparison  with  alternative  and  very  attractive  materials  from 
literature  data  is  not  straightforward.  Nevertheless,  a  preliminary  comparative 
evaluation  can  be  performed  with  the  widely  investigated  Pt/TiO2  systems.26  
A  1.3‐mm  thick  Pt/TiO2  film,  under  optimized  experimental  conditions,  showed  a 
conversion efficiency of 32% (black light lamp with emission at 365 nm), whereas our 
CuO film showed a conversion efficiency of 11% under UV irradiation. Although the Pt 
loading was not reported,  the huge differences  in the cost of Pt and Cu, as well as  the 
possibility to significantly enhance the performances of CuxO films by supporting them 
on TiO2, highlight the relevance of the present findings. 
In  conclusion,  a  novel  and  amenable  CVD  route,  compatible  with  large‐scale 
production, to prepare CuxO (x=1, 2) nanostructures on Si (100) was reported, enabling 
the  resulting Cu‐O phase  composition and nanoscale organization  to be  controlled by 
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the  object  of  considerable  attention  for  applications  in  Fischer‐Tropsch  syntheses,1 
hydrocracking of  crude  fuels,2 oxidation  reactions,3,  4  and ethanol  steam reforming.5,  6 
Recently, their photocatalytic activity has been investigated in the degradation of dyes,7, 
8 and  in oxygen evolution  from water under mild conditions.9 Nevertheless, only very 
few  studies  are  available  on  the  use  of  powdered  binary  (Co3O4)10,  11  and  ternary 
(CoX2O4,  X  =  Al,  Ga,  In)12  spinels  for  light‐driven  hydrogen  production,  whereas  the 




this  context,  CVD  and  related methods  represent  preferred  choices  for  their  inherent 
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flexibility  and  the  possibility  of  controlling  the  nanosystem morphology  by  a  proper 




Co3O4  nanopyramids  were  prepared  using  a  cold‐wall  CVD  quartz  reactor 
equipped  with  a  resistively  heated  susceptor  and  an  external  precursor  reservoir. 
Co(hfa)2•TMEDA,  synthesized  as  recently  reported,13  was  vaporized  at  60°C  and 
transported  into  the  reaction  chamber  by  an  electronic  grade  O2  flow  (100  sccm), 
whereas an additional 100 sccm O2 flow, bubbled through a water reservoir heated at 
50°C,  was  supplied  independently.  Depositions  were  performed  for  2  h  at  a  total 
pressure of 10.0 mbar on previously cleaned 1 cm × 1 cm × 1 mm Si(100) substrates, 




FE‐SEM  measurements  were  carried  out  by  means  of  a  Field  Emission  Zeiss 
SUPRA 40VP apparatus, equipped with an Oxford INCA x‐sight X‐ray detector for EDXS 
analyses.  
XPS  analyses were performed by  a  Perkin Elmer Φ  5600ci  spectrometer with  a 
standard  Al  Kα  source  (1486.6  eV),  at  a  working  pressure  lower  than  10−9 mbar.  The 
reported BEs were corrected for charging effects by assigning a value of 284.8 eV to the 
adventitious C 1s signal.  
AFM  micrographs  were  obtained  by  a  NT‐MDT  SPM  Solver  P47H‐PRO 
instrument  operating  in  tapping mode  and  in  air.  Images were  recorded  on  different 
sample  areas  in  order  to  check  surface  homogeneity.  RMS  roughness  values  were 
calculated after background subtraction through plane fitting. 
Photo‐assisted experiments were carried out on 1:1 water/methanol mixtures in 
a  discontinuous  batch  reactor  directly  connected  to  a  Gas  Cromatographic  (GC) 
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apparatus for the on‐line analysis of gaseous products. A 125 W low‐pressure mercury 
lamp was used  for UV‐Vis  irradiation,  and no activity was observed  in  the absence of 
illumination. Blank tests were performed on the bare Si(100) substrates. Experiments 
in  the absence of O2 were  carried out  after de‐aeration of  the  reaction mixture by  Ar 
bubbling and by maintaining a controlled Ar flow throughout the irradiation time. For 







assemblies uniformly  covering  the  Si(100)  substrates.  The  formation of  such peculiar 
aggregates  could  be  associated  to  the  preferential  exposure  of  the  [111]  planes,  the 
most stable ones in face‐centered cubic structures like spinel‐type Co3O4,14 decreasing 
thus  the  overall  system  surface  energy.  An  increase  of  the  growth  temperature  from 
400 to 500°C produced an increase of the aggregate mean lateral size from 270 to 550 
nm (Figs. 5.11a‐b). In addition, higher magnification images (Fig. 5.11b, inset) revealed 
the  presence  of  a  spiral‐like  surface  texture,  suggesting  that  the  growth  occurred 
according  to  a  spiral  dislocation  mechanism.15  The  corresponding  cross‐sectional 
pictures were characterized by a well‐ordered structure, with an increase of the mean 
nanodeposit thickness from 460±20 nm (400°C) to 630±20 nm (500°C).  
The  high  purity  of  the  synthesized  Co3O4  systems  was  confirmed  by  energy 
dispersive  X‐ray  spectroscopy  (EDXS)  analyses  (see  Fig.  5.11).  Irrespective  of  the 
growth conditions,  the patterns were characterized by  the presence of  the sole cobalt 
[Co Lα: 0.78 keV; Co Kα1: 6.92 keV] and oxygen [OKα1: 0.52 keV] signals, along with the 
Si  Kα  substrate  peak  at  1.74  keV,  without  any  detectable  carbon  contamination.  The 
homogeneous  formation  of  Co3O4  through  the  whole  nanodeposit  thickness  was 
investigated by means of local  line‐scans in several sample points. As a representative 
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(b) 500°C.  In the  insets of the  left  figures, higher magnification micrographs are also displayed. The EDXS 
scans  for  O  Kα1  and  Co  Kα1  X­ray  signals  were  recorded  along  the marked  line  for  the  400°C­grown 
specimen. 
The intensity ratio between the O Kα1 and Co Kα1 X‐ray signals mediated along 
the  whole  line  scan  provided  values  very  close  to  those  expected  for  Co3O4.  The 





Force  Microscopy  (AFM).  In  line  with  FE‐SEM  results,  AFM  analyses  confirmed  the 
 









   
    











   
    
    
  

















along  with  the  corresponding  line  profiles.  The  latter  suggested  an  increase  of  the 
surface roughness with the deposition temperature. Indeed, from the 4 µm2 areas, Root 
Mean Square (RMS) roughness values could be calculated, yielding respectively 28 nm 
(400°C)  and  62  nm  (500°C).  As  can  be  noticed,  an  increase  of  the  deposition 
temperature  resulted  in  a  rougher  texture  of  Co3O4  nanoystems,  as  expected  on  the 
basis of FE‐SEM characterization (compare Fig. 5.11). 
Photo‐assisted  properties  of  the  nanodeposits  towards  H2  production  were 










hydrogen  underwent  a  fast  decrease within  the  first  two  hours.  Conversely, when O2 
was present in the reaction medium (Fig. 5.13b), appreciable differences were observed 






The  evolution  of  CO,  CO2  and  CH4 was  observed  even  in  this  case.  In  addition, 
HCHO  and  CH3OCH3 were  detected  in  the  gas  phase,  while  traces  of  formic  acid  and 
methylformate  were  found  in  the  liquid  one.  It  is  worth  noting  that  O2  addition 
considerably  increased  the  evolution  rate  of  H2  (compare  Fig.  5.13a),  while  the 
evolution of carbon‐containing by‐products was significantly less affected.  
In order  to explain  the observed reactivity,  it  is necessary  to consider not only 
the  general  photocatalysis  mechanism,  but  also  the  well  known  capability  of  cobalt 










































possibility  of  an  efficient  UV‐Vis  radiation  absorption.  As  a  consequence,  Co3O4 
illumination  leads  to  electron  excitation  to  the  conduction  band,  along  with  the 
simultaneous formation of holes in the valence one.7 Thanks to the capability of Co3O4 
to  promote  the  activation  of  O2  and  oxygen‐containing  species,  photo‐generated 
electrons  can  react  with  adsorbed  oxygen  and  water  molecules  to  produce  highly 
oxidizing  species,  such  as  O2•‐,  H2O2  and  OH•.  The  latter,  along  with  photo‐produced 
holes,  can  react  with methoxy  species  adsorbed  on  the  surface  of  Co3O4.  The  photo‐
assisted  activity  improvement  observed  upon  oxygen  introduction  in  the  reaction 
environment can be mainly explained taking into account that O2 present on the surface 
of  the  photocatalyst  acts  as  a  scavenger  for  the  photo‐produced  electrons,  inhibiting 






formaldehyde were  suggested  as  preferential  reaction  pathways  over  Co3O4  and  CoO 
surfaces, respectively.5  
On this basis, when photo‐assisted experiments are performed in the absence of 
oxygen,  it  is  reasonable  to  suppose  that H2  evolution  results  in  a partial  reduction  of 
Co3O4  to  CoO.  In  this  case,  the  nanosystem  surface  is  likely  prevalently  covered  by 
methoxy  species  (Scheme  1),  acting  as  a  poison  for  the  catalyst.  Dehydrogenation  of 
these  species  might  occur  only  at  temperatures  higher  than  80°C,  leading  to 
formaldehyde  and  surface  hydroxyls,  with  subsequent  degradation  to  CO/CO2.12  In  a 
different  way,  oxygen  introduction  in  the  reaction  atmosphere  is  believed  to  have 
further positive effects: (i) the suppression of Co3O4 reduction to CoO; (ii) the reaction 
with  adsorbed  methoxy  species  to  form  adsorbed  formates  and  hydrogen,  resulting 










Co3O4‐based  systems  were  deposited  on  1.5×2.0  cm2  Si(100)  substrates 
(MEMC®,  Merano,  Italy)  and  Herasil®  silica  slides  (Heraeus,  Quarzschmelze,  Hanau, 
Germany) pre‐cleaned by standard procedures18 by a two‐electrode PE‐CVD apparatus 
powered  by  a  Radio  Frequency  (RF,  ν  =  13.56 MHz)  generator.18,  19  Electronic  grade 
argon  and  oxygen  were  used  as  plasma  sources.  Due  to  their  favourable  CVD  
properties,  18,  20  [Co(dpm)2]  (dpm  =  2,2,6,6‐tetramethyl‐3,5‐heptanedionate)  and 
[Co(hfa)2TMEDA]  (hfa=1,1,1,5,5,5‐hexafluoro‐2,4‐pentanedionate;  TMEDA=N,N,N’,N’‐
tetramethylethylenediamine) were used as precursors for the synthesis of undoped and 
F‐doped  Co3O4.  To  this  aim,  the  two  compounds  were  placed  in  an  external  vessel 
maintained at 60°C or 90°C respectively, and transported towards the deposition zone 
by  a  60  sccm  Ar  flow.  To  avoid  undesired  condensation  phenomena,  the  gas  lines 
connecting the precursor vessel and reaction chamber were heated at 80°C or 120°C for 































































In particular,  ions containing the β‐diketonate  ligand were  involved in the elimination 
of  CF2/CF3  species,  whose  formation  was  in  agreement  with  compositional  data  on 




out  to  the  formation  of  fluorine  radicals,  accounting  for  the  efficient  Co3O4  fluorine 








XPS.  Silica‐supported  samples  were  used  for  UV‐Vis  absorption  spectroscopy  and 
secondary  ion  mass  spectrometry  (SIMS)  measurements.  FE‐SEM  analysis  were 
performed at a primary beam acceleration voltage of 10.0 kV by  a Zeiss SUPRA 40VP 
instrument. TEM and high resolution TEM (HRTEM) measurements were performed on 
cross‐section  samples  using  a  Tecnay  G2  30 UT microscope,  operated  at  300  kV  and 
having a 1.7 Å point resolution. 
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Optical  absorption  spectra were  recorded by means  of  a  Cary  5E  (Varian) UV‐
Vis‐NIR  dual‐beam  spectrophotometer  with  a  spectral  bandwidth  of  1  nm.  For  each 
spectrum,  the  silica  substrate  contribution  was  subtracted.  Film  thickness  values 





Italy)  using  a  14.5  keV  Cs+  primary  beam  and  negative  secondary  ion  detection.  The 
dependence of  the erosion  rate on  the matrix  composition was  taken  into account by 










Near‐UV  photocatalytic  experiments  were  carried  out  in  a  250  mL  pyrex 
discontinuous  batch  reactor  maintained  at  20°C,  filled  with  a  1:1  water/ethanol 
mixture. Ar gas (15 mL min‐1) was used to collect and transfer gaseous products to the 
analysis  system.  A  125  W  medium  pressure  mercury  lamp  (Helios  Italquartz)  with 
pyrex walls was used for near‐UV excitation [photon flux φi = 29 mW cm‐2 (λ = 360 nm) 
and 100 mW cm‐2 (λ=400‐1050 nm), determined by a DeltaOHM radiometer HD2302.0]. 
Experiments  under  simulated  solar  radiation  were  carried  out  in  a  stainless  steel 
photoreactor, using the same temperature and reaction mixture as before. Illumination 
was  performed using  a  Solar  Simulator  (LOT‐Oriel)  equipped with  a  150 W Xe  lamp, 
suitably filtered to reduce the fraction of UV photons. The light intensity for simulated 
solar  light  experiments,  estimated  by  radiometry,  was  180  mW  cm‐2.  Photocatalytic 
tests  were  repeated  three  times  on  each  sample  to  check  reproducibility.  On‐line 
detection  of  evolved  gases was  performed  by  an  Agilent  6890  Gas  Chromatographer 
(GC),  equipped with  a 10 way‐two  loop  injection  valve. A molecular  sieve 5Å  column 
connected  to  Thermal  Conductivity  Detector  (TCD)  was  used  for  H2  quantification, 
whereas C‐containing compounds were measured by a PoraPLOTQ column connected 















[Co(hfa)2TMEDA]  the  elimination  of  fluorine  radicals  and  the  formation  of  several  F‐
containing species took place (Fig. 5.15). Since the ionization conditions used for EI‐MS 
analyses  are  analogous  to  those  adopted  in  PE‐CVD  processes,  it  is  reasonable  to 
suppose that a similar fragmentation pathway also occurred during the plasma‐assisted 
growth of Co3O4‐based systems, thus explaining the effective fluorine incorporation into 
the  deposited  materials.  This  hypothesis  was  confirmed  by  X‐ray  photoelectron 
spectroscopy  (XPS),  evidencing  a  homogeneous  in‐depth  fluorine  distribution  for 
samples  synthesized  from  [Co(hfa)2TMEDA]  (see below). Figure 5.17a displays plane‐
view  field  emission  scanning  electron  microscopy  (FE‐SEM)  images  of  an  undoped 
Co3O4 sample (left) and the corresponding F‐doped specimen (right) synthesized under 
the  same  growth  conditions.  In  both  cases,  the  surface  texture  was  dominated  by 
pyramidal‐like  aggregates  with  a  mean  lateral  size  of  30  nm  that,  according  to 
transmission  electron  microscopy  (TEM)  cross‐sectional  analyses  (Fig.  5.17b), 
represented  the  tip  of  columnar  structures  grown  perpendicular  to  the  Si(100) 
substrate  (deposit  thickness=80‐90  nm).  Irrespective  of  the  precursor  used  and  the 
processing conditions adopted, electron diffraction (ED) patterns  (not  reported) were 
always  characterized  by  the  sole  reflections  expected  for  spinel  type  Co3O4.  No 
appreciable  ED  variation  was  observed  upon  F‐doping,  a  result  traced  back  to  the 





centered  cubic  systems  such  as  Co3O4, were  preferentially  exposed.24  This  feature,  in 
line with  the  pyramidal‐like morphology  of  undoped  and  F‐doped  Co3O4  (Fig.  5.17a), 







In  an  attempt  to  clarify  this  issue,  XPS  analyses  were  performed,  providing 
valuable compositional information. In line with literature,24, 27 the shape and position 
of  surface  Co2p  and  CoLMM  photopeaks  (data  not  shown)  clearly  indicated  the 
formation  of  Co3O4‐based  systems,  irrespective  of  the  precursor  used.  Nevertheless, 
whereas  for  samples  synthesized  from  [Co(dpm)2]  in‐depth  analyses  evidenced  a 
parallel  distribution  of  the  sole  Co  and  O  signals  (Fig.  5.18a,  left),  the  use  of 











Figure 5.19. Evolution  of  the  F1s  XPS  peak  as  a  function  of  Ar+  sputtering  time  for  a  F‐doped  Co3O4 
specimen on Si(100). 
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While  the  former  contribution  was  consistent  with  the  presence  of  lattice 
fluorine  in  the oxide network arising  from the  incorporation of  radical F  species  ,  the 
high BE one could be traced back to CF2/CF3 moieties. To this regard, it is interesting to 
note  that  the  component  (II)  rapidly  disappeared  upon  Ar+  sputtering  (Fig.  5.19), 





In  order  to  elucidate  the  impact  of  fluorine  doping  on  the  material's  optical 
properties,  UV‐vis  absorption  measurements  were  performed.  Band‐gap  estimation 
from the Tauc plots of Figure 5.18b yielded values of 1.4‐1.5 (Eg1) and 2.0‐2.1 eV (Eg2) 
for  both  undoped  and  doped  systems,  indicating  a  negligible  influence  of  fluorine 
doping.24, 27 The optical absorption in the visible range demonstrated that Co3O4‐based 
materials  are  promising  SCs  for  the  photocatalytic  utilization  of  solar  energy.28,  29 
Interestingly, a comparison of the Tauc plots reported in Figure 5.18b clearly revealed a 
2‐fold  increase of  the  absorption  coefficient  for  F‐doped Co3O4,  an  important  goal  for 
efficient  light  harvesting  and  subsequent  exploitation of  e‐/h+ pairs.29,  30  In  fact,  since 
the diffusion length of charge carriers in SC oxides is small (typically a few nanometers), 
it  is  important  that  photons  are  largely  absorbed  in  the  near‐surface  layers,  so  that 
photogenerated  e‐  and  h+  species  can  effectively  reach  the  catalyst  surface  and 




gaseous  products  was  observed  when  illumination  and  photocatalyst  (geometrical 
area=3 cm2) were not simultaneously present. Furthermore, only a weak and transient 
reactivity  was  revealed  for  de‐aerated  water/ethanol  solutions,  due  to  the  surface 
formation  of  inactive  CoO,  as  previously  reported  for  bare  Co3O4.4a  Under  near‐UV 
irradiation and  in  the presence of O2  (Fig.  5.20a),  undoped Co3O4  showed an average 
hydrogen production of ׽3 μmol h‐1  cm‐2, whereas  in  the presence of  fluorine  the H2 
evolution rate was increased 5‐fold. For the latter sample, an estimation of the catalyst 
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amount based on  film  thickness  and Co3O4 bulk density  led  to  an activity  of 213 000 




Figure 5.20:  (a) H2  evolution  from  a water/ethanol  solution  upon near‐UV  irradiation  for  undoped  and  fluorine‐
doped Co3O4 catalysts. (b) Evolution of C‐containing gaseous products for the F‐doped sample reported in (a). 
The parallel evolution of CO2 and CH3CHO, resulting from ethanol oxidation, over 
F‐doped  Co3O4  (Fig.  5.20b)  suggested  the  occurrence  of  two  concomitant  reaction 
pathways  involving  adsorbed  ethanol  and  liquid‐phase  reactions  between  CH3CH2OH 
and  free  OH•,  respectively.32  The  slight  decrease  of  the  H2  yield  and  the  net  rate 
reduction  for  CO2  and  CH4  could  be  associated  mainly  with  CoO  surface  formation, 
attributed, in turn, to a progressive oxygen depletion in the reaction medium. Notably, 









Ethanol photoreforming  can proceed  trough ethanol dehydrogenation with  the 
production  of  equimolar  quantities  of  hydrogen  and  acetaldehyde.  While  hydrogen 
solubility  in  the  liquid  phase  is  low,  the  concentration  of  acetaldehyde  is  indeed 
remarkable,  due  to  the  establishment  of  a  gas‐liquid  equilibrium.  CH3CHO  could 
decompose  to  CH4  and  CO,  followed  by  light‐promoted  water  gas  shift  reaction. 
Although no  acetic  acid or  its  esters  are detected by GC‐MS analysis  (Fig.  5.21),  their 
presence cannot be completely ruled out based on the observation of strong adsorption 
of  acetic  acid  on  some  oxides.  A  consequence  of  the  presence  of  both  ethanol, 





Figure  5.20a  also  displays  the  presence  of  an  initial  induction  period 
(duration׽75 min) characterized by a progressive  increase of  the hydrogen evolution 
rate.  This  phenomenon  suggests  the  occurrence  of  light‐induced  surface  activation, 
followed by the establishment of an equilibrium between the byproducts adsorbed on 
the  catalyst  surface  and  in  the  liquid/gas  phase.  The  5‐fold  increase  of  the  hydrogen 
yield  observed  for  the  fluorinated  catalyst  can  be  explained  by  the  synergistic 
combination  of  various  beneficial  phenomena.  Specifically,  it  has  been  reported  that 
replacement of surface  ‐OH groups by  fluorine can  lead  to:  (i)  an  increase of  free OH• 
radicals  in  the  liquid‐phase,  resulting  in  faster  ethanol  oxidation  and  concomitant 
enhancement of H+ → H2 reduction35, 36; (ii) inhibition of e‐/h+ recombination37; and (iii) 
modification  of  absorption  properties  and/or  tuning  of  band  position38,  39.  Since  the 
presence  of  fluorine  does  not  significantly  change  band‐gap  values  (see  above),  the 
improved performance of F‐doped Co3O4 could be mainly traced back to points (i) and 
(ii)  and,  in  particular,  to  the  larger  availability  of  OH•  radicals.  In  addition,  F‐doping 
could  induce a  favorable shift of Co3O4 flat‐band potentials, rendering photogenerated 





of  irradiation  without  significantly  altering  the  water/ethanol  molar  ratio.  In  fact, 
variation  in  the  concentration  of  sacrificial  agent  could  affect  hydrogen  production41. 
Under  these  more  sustainable  conditions,  a  lower,  though  appreciable,  hydrogen 
evolution  was  still  observed  (Fig.  5.23).  Compared  to  bare  Co3O4,  the  fluorinated 
specimen showed an almost 2‐fold  increase  in H2 production  (corresponding  to 6500 
μmol  h‐1  g‐1),  along  with  a  slightly  more  abundant  methane  evolution,  as  a  result  of 
acetic acid degradation or CO2 hydrogenation (see also Figure 5.22). The relatively high 






Nevertheless,  after  2h  of  irradiation,  constant  CO2  production  was  observed, 
indicating  the  occurrence  of  ethanol  photoreforming  involving  a  C‐C  bond  cleavage. 
Notably, at variance with the case of UV light, no appreciable decrease of the hydrogen 
evolution  rate  was  revealed  during  simulated  sunlight  irradiation,  even  after  20h  of 
reaction. Such improved system stability was ascribed to several possible contributing 
effects. First, the lower conversion of ethanol into H2 and other C‐containing byproducts 
with  respect  to  the  case  of  Figure  5.20  implies  lower  surface  coverage/poisoning  by 






Co(hfa)2•TMEDA  was  presented,  resulting  in  homogeneous  assemblies  of  faceted 
nanopyramids.  The  obtained  materials  were  tested  for  the  first  time  in  the  photo‐
assisted  H2  production  from  methanol/water  media.  A  remarkably  stable  hydrogen 
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evolution rate was observed over significant periods of time, provided that oxygen was 
present  in  the  reaction  environment.  The  present  findings  pave  the  way  to  the 
development  of  mixed  cobalt  oxide‐containing  nanocomposites  for  further 
advancements in photo‐assisted hydrogen generation, with particular attention on the 
selectivity  towards  H2  obtainment  at  expenses  of  carbon‐containing  gaseous  by‐
products.  
F‐doping  of  Co3O4  films  synthesized  by  PE‐CVD  resulted  in  a  significant 
improvement of H2 photoproduction from suitable aqueous solutions. Specifically, upon 
near‐UV irradiation of F‐doped Co3O4, a 5‐fold hydrogen yield  increase was evidenced 
with respect  to  the corresponding undoped oxide.  In  the case of simulated solar  light, 
although  a  less  marked  improvement  in  terms  of  H2  evolution  was  observed,  the 
appreciable  time  stability  of  the  response  makes  this  material  an  attractive 




Co3O4  can  be  regarded  as  a  general  and  versatile  route  for  tailored  anion  doping  of 
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morphologies.1  It  has  been  the  object  of  several  studies  regarding photocatalysis  and 
gas  sensing  utilization.2  The  functional  properties  for  such  applications  can  be 
improved  by  the  synergistic  combination  of  nanostructured  ZnO  with  metallic  NPs, 
which,  beside  their  inherent  catalytic  activity,  promote  an  enhancement  of  charge 
carrier  separation  due  to  the  formation  of  a  Schottky  barrier  at  the  metal/oxide 
interface.3‐5  Among  the  different metals,  silver  has  demonstrated  a  great  potential  to 
improve ZnO antibacterial/pollutant degradation activity6‐9 and optical properties10‐14, 





never  been  attempted  on  such  systems.  In  addition,  only  one  paper  on  hydrogen 
sensing by Ag/ZnO composites is available in the literature18. 
Since  Ag/ZnO  features  are  strongly  dependent  on  size,  shape,  and  mutual 
distribution of the components, the development of controllable synthetic strategies is 
highly  demanded  to  tune  their  functional  performances.  Up  to  date,  Ag/ZnO 
nanosystems have been prepared both as powders and supported materials by liquid,9, 
12  vapor,8,  13  and hybrid  liquidevapor phase  routes.14 Nevertheless,  in  spite of  various 
studies,  a  thorough  understanding  of  Ag/ZnO  interactions  is  still  an  open  question, 
especially due to the high reactivity of silver NPs towards oxidation.19, 20 Furthermore, 
beyond  the  use  of  powdered  materials,9,  21  a  current  challenge  concerns  the 




Columnar  ZnO  arrays  were  grown  by  PE‐CVD  using  a  Zn(II)  bis(ketoiminate) 




an  oil  bath,  was  vaporised  at  150°C  and  transported  into  the  reaction  chamber  by 
means of an Ar flow (60 sccm). The temperature of the lines was maintained at 170°C in 
order  to  avoid  condensation  phenomena.  Additional  Ar  (15  sccm)  and  O2  (20  sccm) 
flows were introduced into the reactor. Depositions were performed for 1 h at 300°C, at 
a total pressure of 1 mbar, and using an RF‐power of 20 W. 
A  preliminary  structural,  morphological  and  compositional  investigation  was 
performed  on  bare  ZnO matrices.  FE‐SEM  observations  (Fig.  5.24a‐b)  of  as‐prepared 




upon  air  exposure,  since  the  C1s  signal  fell  to  noise  level  after  a  few minutes  of  Ar+ 




components. A  first  peak  (I),  at BE = 532.0  eV  could  be  attributed  to  the presence of 
absorbed  hydroxyl/carbonates  groups  arising  from  atmospheric  contamination22,  24, 
whereas  a  second more  intense  signal  (II),  at  BE  =  530.0  eV,  corresponded  to  lattice 
oxygen from the ZnO matrix. 22, 24  
GIXRD  patterns  of  as‐prepared  samples  (Fig.  5.24e)  evidenced  the  sole  (002) 
ZnO reflection  (JCPDS  card no. 36‐1451), highlighting a preferential  growth along  the 
[001] direction, as frequently observed for ZnO.22, 25  
 
Figure 5.24. Plane‐view  (a)  and cross‐section  (b) FE‐SEM micrographs of an as‐prepared ZnO sample. 
Representative XPS surface survey spectrum (c), surface O1s photopeak (d), and GIXRD pattern (e) for an 
as‐prepared ZnO specimen. 
As  a  matter  of  fact,  ex­situ  annealing  at  400°C  did  not  induce  any  significant 
structural, compositional and morphological alteration of the present systems. 
Subsequently,  Ag  NPs  were  deposited  on  the  obtained  ZnO  arrays  by  RF‐
sputtering from Ar plasmas, using an RF‐power of 5 W and a total pressure of 0.3 mbar. 






























































150  min,  see  Table  1)  were  used  to  vary  the  overall  silver  amount  in  the  resulting 
composites. 
The  effect  of  ex‐situ  thermal  treatment  in  air  at  400°C  for  1  h  was  also 
investigated.  In  the  following,  samples  are  denoted  as  X_Y, where  X  is  the  sputtering 
time  (in  min)  and  Y  indicates  as‐prepared  (A)  or  thermally  treated  (T)  samples, 
respectively. 
Field emission‐scanning electron microscopy (FE‐SEM) and energy dispersive X‐
ray  spectroscopy  (EDXS)  measurements  were  carried  out  by  a  Zeiss  SUPRA  40VP 
instrument,  equipped  with  an  Oxford  INCA  x‐sight  X‐ray  detector,  at  acceleration 
voltages  between  10  and  20  kV.  For  cross‐section  EDXS  linescans,  OKa1,  ZnKa1,  and 
AgLa1 signals were monitored along the whole deposit thickness. 
X‐ray  photoelectron  and X‐ray  excited‐Auger  electron  spectroscopies  (XPS  and 









Conventional  transmission  electron  microscopy  (TEM)  and  high  resolution 
(HRTEM) analyses were performed on cross‐section samples using a Tecnai G2 30 UT 
microscope  with  a  0.17  nm  point  resolution,  operated  at  300  kV.  Cross‐section 
specimens  for TEM were prepared by mechanically grinding down to  the thickness of 
approximately 20 mm, followed by Ar+ ion beam milling using a Balzers RES 101 GVN 
apparatus.  High  angle  annular  dark  field‐scanning  transmission  electron  microscopy 
(HAADF‐STEM) and spatially resolved electron energy loss spectroscopy (STEM‐EELS) 
were  performed  on  a  FEI  Titan  80‐300  “cubed” microscope  fitted with  an  aberration 
corrector  for  the  probe  forming  lens  and  a GIF QUANTUM  spectrometer,  operated  at 
300 kV. The used HAADF detector inner semi‐angle, the convergence semi‐angle for the 





In  order  to  prevent  the  occurrence  of  undesired  alterations  upon  functional 
testing  hydrogen  production  measurements  were  performed  on  ex­situ  annealed 
specimens. In fact, preliminary tests performed on as‐prepared samples resulted in the 
obtainment  of  irreproducible  responses,  that  were  related  to  the  occurrence  of 
morphological  alterations  (system  compaction)  and  compositional  modifications 
(variations in the silver oxidation state). 
UV‐Vis  photocatalytic  experiments  were  carried  out  in  a  250  mL  pyrex 




and  100  mW  cm‐2  (λ=400‐1050  nm),  determined  by  a  DeltaOHM  radiometer 
HD2302.0]. Experiments under simulated solar radiation were carried out in a stainless 
steel  photoreactor,  using  the  same  temperature  and  reaction  mixture  as  before. 
Illumination was performed using a Solar Simulator (LOT‐Oriel) equipped with a 150W 
Xe  lamp,  suitably  filtered  to  reduce  the  fraction of UV photons. The  light  intensity  for 
simulated  solar  light  experiments,  estimated  by  radiometry,  was  180  mW  cm‐2. 
Photocatalytic  tests  were  repeated  three  times  on  different  samples  to  check 
reproducibility. On‐line detection of evolved gases was performed by an Agilent 6890 
Gas  Chromatographer  (GC),  equipped  with  a  10  way‐two  loop  injection  valve.  A 








Table  5.1:  Growth  conditions  and  silver  particle  sizes  for  as‐prepared  (A)  and  annealed  (T)  Ag/ZnO 












30  10  10  15.5  1.6 
90  35  80  32.6  8.3 
150  60  100  44.6  14.7 
 
Cross‐section  FE‐SEM  observations  showed  that  the  zinc  oxide  columnar 
morphology did not undergo significant alteration upon silver deposition, apart from a 
systematic  reduction  of  the  column  length  from  180  to  120  nm.  This  effect  could  be 
ascribed to the occurrence of ablation phenomena, competitive with deposition ones in 








30_A  to  150_A,  with  a  concomitant  shape  evolution  from  spherical  to  island‐like 
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aggregates. Upon annealing  (Fig. 5.25),  the  formation of  large  spherical Ag aggregates 
took place, due to thermally‐induced agglomeration of the pristine NPs (see Table 1), a 
phenomenon particularly evident for sputtering times ≥ 90 min. 
The  system  composition  as  a  function  of  the  processing  conditions  was 
investigated by EDXS along  the deposit  cross sections  (Fig. 5.26). For all  the analyzed 
specimens, the intensity of O and Zn X‐ray signals were always overlapped throughout 






columns,  but  also  in  the  sub‐surface  layers.  Such  a  behavior  was  observed  also  for 
sample 150_A, characterized by the highest silver loading, though in this case the strong 
intensity of the Ag signal in the proximity of the surface suggested a metal segregation 
in  this  region.  Upon  annealing,  two  different  behaviors  were  observed  for  Ag 
redistribution,  depending  on  the  silver  content.  For  sample  30_T,  the  dominant 
phenomenon was an in‐depth silver diffusion into ZnO. For specimens 90_T and 150_T, 
characterized by a progressively higher silver content, the amount of silver diffused into 
the  inner  system  layers  underwent  an  appreciable  increase.  In  addition,  excess  Ag 
segregated in the outermost region, forming spherical particles on the sample surface. 
 158   
Note  that  a  similar  behavior  has  also  been observed upon  annealing  of Ag‐implanted 
ZnO samples32, 33. 
To obtain a deeper insight into the system nanostructure, with particular regard 





mark  the  location of Ag NPs.  (c) HRTEM of  the deposit/Si(100)  interface  region highlighted by  the black 
rectangle in (b). Note that Ag NPs are present even at the interface with the substrate, where an amorphous 
SiO2 layer is also detected. 
At  variance  with  powdered  ZnO  (zincite),  c‐oriented  zinc  oxide  systems  with 
(001)  preferential  orientation  were  obtained,  as  often  observed  for  ZnO 
nanostructures1,  7,  9,  14,  16,  18.  In the present case,  this [001] growth,  leading to columns 
perpendicular  to  the  substrate  surface,  was  further  enhanced  by  the  sheath  electric 
field22,  25.  In  line  with  FE‐SEM  analyses,  sample  30_A  showed  small  silver  particles 






favoured  by  the  porous  ZnO  morphology  and  the  typical  infiltration  power  of  RF‐
sputtering, and further promoted by thermal treatment in air. 
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defect  free,  while  larger  ones  showed  the  presence  of  ሼ111ሽ‐type  twins  (marked  by 
white arrows in Figure 5.28a). Figure 14b displays a ZnO column grown along the c‐axis 
in contact with a silver NP. Spatially resolved EELS measurements were also performed 
on  the  region  highlighted  by  the  box  in  Figure  5.28c.  As  revealed  by  Figure  14d‐g, 
elemental  maps  confirm  the  presence  of  large  silver  particles  segregated  in  the 
outermost ZnO region.  
 









04‐0783)  or  silver(I)  oxide  (JCPDS  card  no.  72‐2108)  took  place,  whose  intensity 
increased with Ag sputtering time (compare patterns for 30_A and 90_A). On going from 
sample  30_A  to  30_T,  the  peak  at  2θ=38.1°  ascribed  to  silver‐containing  phases 
disappeared,  in  line with  the  enhanced  silver  particle  dispersion  into  the  ZnO matrix 
evidenced  by  EDXS  and  TEM.  Conversely,  an  appreciable  intensity  increase  of  silver‐
related  signals  was  detected  upon  passing  from  specimen  90_A  to  90_T,  due  to  the 
previously discussed Ag segregation in the outermost system regions. Furthermore, the 
appearance of peaks attributed to hexagonal Ag2O (JCPDS card no. 72‐2108) highlighted 
the  occurrence  of  silver  oxidation  during  thermal  treatment.  At  variance  with  the 
results  reported  by Ramesh  et  al.  for  annealed Ag2O  films34,  no  evidence  of  the Ag2O 
cubic phase was obtained.  
The  surface  chemical  composition  as  a  function  of  silver  content  was 
investigated  by  photoelectron  spectroscopies.  Irrespective  of  Ag  sputtering  time  and 
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Surface  XPS  Ag3d  and  XE‐AES  AgMVV  spectra  of  a  representative  Ag/ZnO 
nanocomposite  are  displayed  in  Figure  5.30.  For  all  the  investigated  specimens,  the 
















responsible  for  a more marked  silver  oxidation.19,  20  Conversely,  the NP  size  increase 








of peak  (II) was  in agreement with  the values  reported  for  lattice oxygen  in ZnO22,  24. 
Component  (III)  could  be  attributed  to  the  presence  of  silver(I)  oxide,20,  35,  38  as  its 
intensity  increased with  silver  content.  Interestingly,  a  linear  increase  of  the  surface 
Zn2p3/2  BEs  with  Ag  content  took  place  for  the  as‐prepared  samples  (Fig.  5.31), 







ZnO  to  Ag/Ag2O  NPs7,  9,  and  to  the  surface  oxidation  of  Ag  NPs  to  p‐type  Ag2O38, 
resulting  in Ag2O–ZnO p‐n  junctions generating a depletion  layer at  the  interface. The 
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the  photo‐reforming  of  methanol/water  solutions  under  UV–Vis  irradiation.  Under 
these conditions, the process is likely to proceed through the direct photoexcitation of 
electrons from the valence to the conduction band of ZnO, followed by their transfer to 
Ag NPs  31.  Subsequently, H+  reduction on  the metal particles  results  in H2 generation, 
whereas  alcohol  oxidation  is  promoted  by  holes  in  ZnO  valence  band.  Beside  the 
Schottky junction between ZnO and Ag NPs, preventing electron‐hole recombination39, 
a further promotion of the observed process might result from the formation of Ag2O–






As  a matter  of  fact,  H2  production  rate was  not  directly  proportional  to  silver 
content,  and  the  best  performances  were  observed  for  specimen  30_T.  This 
phenomenon  could  be  explained  taking  into  account  that,  despite  Ag  presence  is 
essential  for  the photo‐assisted H2 evolution,  a  sufficiently high  fraction of uncovered 
ZnO surface must be available in order to enable an efficient radiation absorption. When 
Ag NP density is still  limited and their size is  low, such as for sample 30_T (see above 
and  Figure  11),  the  good  photocatalytic  performances  can  be  attributed  both  to  an 
intimate contact between Ag and ZnO and to a large exposed ZnO surface. In addition, 
the  highly  dispersed  Ag  NPs  in  sample  30_T  (compare  SEM  and  TEM  results,  Figure 
5.25,  Figure 5.26 and Figure 5.27) may  favorably  act  as  electron  capturing  centers  to 
generate H2.  In a different way,  for specimen 90_T,  the  increased coverage of  the ZnO 
matrix by larger Ag particles (compare Table 5.1 and Figure 5.25 and Figure 5.26) and 
the less intimate Ag–ZnO contact resulted in a lowered radiation absorption, explaining 
thus  the  observed  trend.  Upon  increasing  the  silver  deposition  time  to  150  min,  a 
similar behavior was observed (specimen 150_T, data not shown). 
The above results are consistent with those obtained for Au/TiO2 nanosystems, 
whose  optimal  photocatalytic  performances  were  obtained  for  intermediate  metal 
loading due  to  a  trade‐off  between gold NPs  reactivity  and  their  covering of  titanium 
oxide surface41. 
A careful inspection of Figure 5.32a showed that, for the 30_T composite, a stable 
activity  was  obtained,  with  an  average  H2  production  rate  of  0.4  μmol  h−1  cm−2. 
Conversely,  specimen  90_T  presented  a  decrease  of  H2  production  after  1  h  of 
irradiation. Such an effect could be related to the reduction of Ag2O upon illumination42, 
a  process which  is  expected  to  be  less  pronounced  for  smaller  silver NPs,  explaining 
thus the good stability of sample 30_T. 
In this contest, it is important to highlight that the measurement of the Ag/ZnO 
exposed  surface  is  a  critical  issue.  In  general,  conventional  N2  or  Kr  physisorption 
methods fail, as the estimation of the mass of the active component with respect to the 
supporting substrate cannot be performed with accuracy. On the other hand, scratching 
of  the  deposited  material  from  the  substrate  induces  further  uncertainties.  As  a 
consequence, we preferred to relate  the activity  to  the geometrical surface, which has 
indeed a practical meaning in terms of technological applications. 
    165Chapter 5: Part 3: Supported systems based on zinc oxide
A  remarkable  photo‐reforming  activity  was  observed  under  illumination  with 
simulated  solar  light  (Fig.  5.32b),  an  important  result  in  view  of  practical  utilization. 





not  shown).  These  phenomena  can  be  interpreted  basing  on  the  combination  of 
different effects. An increase of the metal NP content can lead a more efficient Vis light 
absorption  due  to  the  Surface  Plasmon  Resonance  (SPR)  of  silver  aggregates26,  31,  43. 
Indeed, Ag SPR band centered at λ ≈ 410 nm was observed for particles with diameters 
in the 5–100 nm range, with a red‐shift upon increasing metal NP size44. In addition, the 
presence  of  Ag2O  species  can  also  positively  affect  the  system  reactivity.  This 
observation is consistent with previous findings for TiO2‐based systems. In fact, Lalitha 
et al. showed that pure TiO2 and Ag2O, or even Ag/TiO2 nanosystems, did not present 
high  performances  in  photo‐assisted  H2  production.  Conversely,  Ag2O/TiO2 
nanocomposites  yielded  an  improved  efficiency,  due  to  both  a  beneficial  interaction 
between  Ag(I)  species  and  TiO2,  and  an  enhanced  radiation  absorption  in  the  Vis 





This  study  was  focused  on  a  two‐step  approach  to  Ag/ZnO  nanocomposites 
combining PE‐CVD,  for  the growth of columnar ZnO arrays, and RF‐sputtering,  for the 
dispersion of Ag NPs  in  the oxide matrices. Various  sputtering  times  (from 30  to 150 
min)  were  used  to  tailor  the  overall  silver  amount.  Depending  on  the  adopted 
experimental conditions, the processes enabled a fine tuning of Ag/ZnO nanocomposite 
physico‐chemical properties. In fact, the use of RF‐sputtering technique allowed a good 
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photocatalysts  for  hydrogen  production  by  photo‐reforming  of  ethanol  and  glycerol 
water  solutions with  respect  to  conventional  impregnated materials  (Chapter 3).  The 
combined  presence  of  good  dispersion  of  the  Cu/CuOx  species,  large  contact  area 
between Cu and the surrounding TiO2 and the possibility of some Cu ion dissolution into 
the titania lattice during the synthesis, with some influence on band gap, are some of the 
positive  aspects  that  can  account  for  the  superior  performance  of  these  systems. 
Stability tests under reducing conditions,  i.e., argon flow and inert atmosphere, and in 




versa,  conventional  Cu‐TiO2  materials  suffer  a  dramatic  Cu  leaching  under  oxidizing 
conditions  (exposure  to  air)  and  in  the  presence  of  acidic  reaction  intermediates. 
Therefore,  the  start‐up  and  shout‐down  steps  of  a  hypothetical  process  for  hydrogen 





defects  (electron/hole  pairs)  produced  results  in  a  very  high  dispersion  of  the metal 
and  in  a  high  activity  in  H2  production,  by  an  increase  in  the  oxidation  rate  of  the 
sacrificial  agents.  Minor  leaching  is  observed  under  UV  irradiation,  while  under 
simulated  solar  irradiation  a  considerable  fraction  of  Cu  is  oxidized  and  subjected  to 
photocorrosion. After a few hours, the amount of Cu ions becomes constant suggesting 
the establishment of an equilibrium between the Cu photodeposition process,  induced 
by  the  small  fraction  of  UV  (~  4%),  and  the  leaching  phenomena.  Remarkably,  the 
negative effect on the hydrogen production is not dramatic. Regeneration process based 
on  the  use  of  short  UV  irradiation  steps  can  overcome  progressive  and  serious 
deactivation. Besides the production of hydrogen, the presented photocatalytic process 
could open the way to the synthesis of building blocks of interest for chemical industry, 





materials  from  literature  data  is  not  straightforward.  Nevertheless,  a  preliminary 
comparative evaluation was performed with the widely investigated Pt/TiO2 systems. A 
1.3‐mm  thick  Pt/TiO2  film,  under  optimized  experimental  conditions,  showed  a 
conversion efficiency of 32% (black light lamp with emission at 365 nm), whereas our 
CuO film showed a conversion efficiency of 11% under UV irradiation. Although the Pt 
loading was not reported,  the huge differences  in the cost of Pt and Cu, as well as  the 
possibility to significantly enhance the performances of CuxO films by supporting them 
  171Chapter 6: Conclusions
on  TiO2,  highlight  the  relevance  of  the  present  findings.  In  conclusion,  a  novel  and 
amenable CVD route, compatible with large‐scale production, to prepare CuxO (x=1, 2) 
nanostructures  on  Si  (100)  was  reported,  enabling  the  resulting  Cu‐O  phase 











hydrogen evolution  rate was observed over  significant periods of  time,  provided  that 
oxygen was present in the reaction environment. The present findings pave the way to 
the  development  of  mixed  cobalt  oxide‐containing  nanocomposites  for  further 
advancements in photo‐assisted hydrogen generation, with particular attention on the 
selectivity  towards  H2  obtainment  at  expenses  of  carbon‐containing  gaseous  by‐
products.  F‐doping  of  Co3O4  films  synthesized  by  PE‐CVD  resulted  in  a  significant 
improvement of H2 photoproduction from suitable aqueous solutions. Specifically, upon 
near‐UV irradiation of F‐doped Co3O4, a 5‐fold hydrogen yield  increase was evidenced 
with respect  to  the corresponding undoped oxide.  In  the case of simulated solar  light, 
although  a  less  marked  improvement  in  terms  of  H2  evolution  was  observed,  the 
appreciable  time  stability  of  the  response  makes  this  material  an  attractive 




Co3O4  can  be  regarded  as  a  general  and  versatile  route  for  tailored  anion  doping  of 
oxide  and  even  non‐oxide  SC  nanosystems.  Efforts  in  this  direction  are  currently 
underway.  
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A  two‐step  approach  to  Ag/ZnO  nanocomposites  combining  PE‐CVD,  for  the 
growth of columnar ZnO arrays, and RF‐sputtering, for the dispersion of Ag NPs in the 
oxide matrices, was developed (Chapter 5 part 3). Various sputtering times (from 30 to 
150  min)  were  used  to  tailor  the  overall  silver  amount.  Depending  on  the  adopted 
experimental conditions, the processes enabled a fine tuning of Ag/ZnO nanocomposite 
physico‐chemical properties. In fact, the use of RF‐sputtering technique allowed a good 




Such  an  effect  directly  impacted  the  system  activity  in  H2  production  by  photo‐
reforming, that yielded very attractive and stable responses even upon activation with 
simulated solar light.  
As  a  final  remark,  it  is  relevant  to  observe  that,  in  contrast  to  powdered 
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